# @88מסכת כלים

## @00פרק א

### @22משנה א

# @11סדר טהרות@33

@11לענין @33מ"ש הר"מ בהקדמת פירושו לסדר זה. בדין משמשי ע"א. עיין מ"ש בס"ד בלח"ש פ"ג דכ"א.

@11שם @33ע"ג וכאשר נגע הראשון לדבר אחר. כצ"ל. ור"ל באוכל אחר. @44שם@55 ואמנם היות משקין טמאין יטמאו האוכלין. היא מדרבנן. @44ר"ל@55 משקין הטמאין ממגע. משא"כ במשקי זב וזבה. שהן אב הטומאה. @44שם@55 דג"ב. ולזה בא לשון התוספתא. משקין (טמאין) מטמאין כו'. כצ"ל.

@11אבות @33ע"ל הר"ש בתי"ט. ומסיים בה דאין אדם וכלים מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה. @44כלל@55 זה נאמר בו. חוץ מן המשקה. כדתנן פ"ח דפרה. כל ולד הטומאות אינו מטמא כלים אלא משקין.

@11ומ"ח שאין בהם כדי הזיה@33 לימא תנן סתמא כר"מ. עמ"ש בחי"ג פ"ק דיומא (יד"א).

@11במגע @33עיין לשון הר"מ שהובא בתי"ט. והוגה במקום האדם צ"ל השרץ. @44אך@55 ההגהה היא שבוש נגלה. אין לשונו סובלו. שכוונת הלשון רצויה כמו שהוא לפנינו. ר"ל שאם נגע השרץ (או כל דבר טמא) בשטח גשם האדם. בכל מקום ממנו. הנה טמאהו השרץ לאדם. @44אמנם@55 ודאי כן הוא גם בהפך. שאם נגע אדם בכל שטח גוף השרץ וכל טמא שהוא. באיזה מקום ממנו שיהא. נטמא. מקרה אחד הוא לטהור. לקבל טומאה. ולטמא. להביא טומאה. שניהם שוים בכך. ומורה על זה גם סיום לשון הר"מ. באמרו ואין הבדל בין שנגע בדבר הטמא בידו או ברגלו כו'. לא ס"ד באלו אלא @44אפילו@55 נגע בשערו. והוא הדין בנגעו בשער של שרץ ונבלה. כמ"ש בעור והרוטב.

### @22משנה ב

@11ומ"ח @33ע"פ הר"מ. ודע שאמר יתברך וכבס בגדיו וטהר בערב. כצ"ל. @44שם@55 אולם כאשר פרש ממטמאיו שיהיה ראשון כו' וכאשר הועתק מן הנבלה ונגע בכלים והוא מועתק ממנה שיטמאו אלו הכלים כו'. @44לשון@55 זה משובש. כי אין כלים מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה (כמש"ל) @44כמדומה@55 כאן חשב שהנושא נבלה נעשה אב הטומאה. ונשתבש המחבר (או המעתיק שלא הבין לשונו) כי היא סתירה מבוארת מניה וביה.

@11שם @33הנה יתבאר לך מזה שהנבלה מן העתקתם נטמא גופו. @44גם@55 לשון זה נעדר הבנה. מוטעה בלי ספק. ור"ל שהנבלה ממשאה נטמא כו'.

@11וחשוכי בגדים@33 ע"ל הר"ש. ובשלמא עצם כשעורה כו'. @44ר"ל@55 עצם דמת. דלא קחשיב תנא.

@11עתיו"ט @33ז"ל. עוד יראה לי דאיכא למדרש מפשטיה דקרא והנוגע במי הנדה יכבס כו'.

@11כלפי @33לייא. הא קמהדר אדלא בעי כבוס. ונסיב קרא דבעי כבוס. וקרא דאייתי נמי לא כתיב ביה כבוס. אלא יטמא. ונכשל בתי"ט כדרך שנכשל רע"ב בכאן.

### @22משנה ג

@11מטמא משכב תחתון כעליון @33ע"ל רע"ב עד מטמאין אוכלין ומשקין אבל לא אדם וכלים.

@11ר"ל @33אבל לא אדם וכלים שנגעו בהן. אחר שפרש הזב מהן. @44כתב@55 עוד דאילו תחתונו של זב כו' אפילו עשר מצעות זע"ג זו ואחד מן הטמאים הללו (נגע) בעליון כו'. כצ"ל.

@11מרכב @33עתי"ט שמ"כ שתפוס הוא מה שאחרי הרוכב ומה שלפניו. @44אנכי@55 הרואה דברי מפרש זה הם דברי הגמרא רפ"ג דעירובין דקרי לתפוס שהוא מרכב. גבא דאוכפא. והיינו ודאי מה שבולט מן האוכף מלפניו ומלאחריו. שנשען עליו הרוכב בעת רכיבתו שיהא יושב זקוף. ולא יתנועע לפניו ולאחריו. במרוצת הסוס וקפיצתו. וע"י בליטות הללו היוצאות מן האוכף. נשאר הרוכב מיושב כדרכו. שהעצים האלה מחזיקים אותו ביניהם באמצע. ותומכים רכיבתו שלא יפול מן הסוס. לכן נקראים מרכב (בשהם סבת הרכיבה ולא תתכן בלתם) @44והוא@55 חלוק מן המושב. שהוא הכסא של האוכף. שיושב עליו הרוכב. וזה הכסא דין מושב יש לו. דמאי שנא ממושב דעלמא. וזהו מ"ש שם בגמרא. אי דיתיב עליה היינו מושב מילתא דפשיטא היא. שכל העשוי לישיבה. וישב עליו הזב. מטמא מושב (שמגעו ומשאו שוים) בין שמושבו מונח על הקרקע או על כל דבר שיהא. ועל האדם ועל הבהמה. הכל שוה. לעולם מה שתחתיו ועשוי לישיבה. מושבו הוא. @44ולא@55 ירדתי לסוף דעת התו' שהביא תי"ט כי מגמר' הנ"ל שלפנינו מוכח דאין חילוק בין ישיבה לישיבה. בין במושב דקרא. בין דמשנה. כמה לא חלי ולא מרגיש בתי"ט גברא דמריה סייעיה.

@11שהוא מטמא תחת אבן @33כו' ע"ל תי"ט והשתא איכא תרתי גוונא אבן מסמא. אחת שהזב ע"ג האבן ומשכבות ומושבות תחתיו. @44ר"ל@55 שמשכבות ומושבות טהורים נתונים תחת האבן. דשאר דברים שאינם ראוים למשכב ולמושב. אין הזב מטמא אותם באבן מסמא כו'. ואחד שהמשכב והמושב תחת האבן. @44ר"ל@55 משכבו ומושבו של זב שכבר שכב וישב עליהם ונעשו אב הטומאה. הם תחת האבן. והטהור יושב עליה. כך צריך לבאר לשון זה של תי"ט ולהשמר המעיין מן הטעות. בערבוב הלשון המשותף לטהור ולהפכו.

@11חמור מכולם המת @33ע"ל רע"ב. עד ומה שמצורע מטמא בביאה. אין טומאתו כטומאת אוהל. דאם הכניס ידו בבית המנוגע טהור. @44ר"ל@55 מצורע דחשיב במתני' למעלה מזבה. כייל נמי בית המנוגע. ואבן המנוגעת. @44אפילו@55 נכנס כולו. וכליו בידיו. אינן טמאין מיד. וכן אם עמד בפנים. ופשט ידיו לחוץ. או להפך. צריך שהייה. וכן המצורע צריך שהייה. כשנכנס שלא ברשות. גם אינו מטמא כלים שבבית. אלא עד ד"א. לדר"ש עיין פי"ג דנגעים.

@11שם @33ואפילו נכנס כולו חוץ מחוטמו טהור. כו'. דביאה במקצת לא שמה ביאה.

@11היינו @33בנכנס דרך אחוריו. אבל כדרכו. כיון שהכניס ראשו ורובו לבית טהור. טמאהו. @44ובזו@55 טומאתו חמורה ממת. שמצינו מקצתו בפנים. והבית טהור. עספ"ד דאהלות. ושם פ"ו.

@11ומת @33דמטמא אפילו עובר. שמעינן ממתניתין דקוברי המת שהיו עוברים כו' רפ"ו דאהלות.

@11עוד @33יש במת. שאם הוא מאהיל על האדם. או אדם מאהיל עליו. טמא. מה שאין כן במצורע שאינו מטמא טומאת אוהל אלא בביאה לבית. ותחת דבר המסכך עליו. ועל האדם והכלים.

### @22משנה ה

@11ופטור מן הפריעה@33 כו' @44עמ"ש@55 בס"ד רפ"ק דמגלה.

### @22משנה ז

@11בפירוש @33הרא"ש (דח"ב בראשו) שקדש יהושע כל עיירות (מוקפות חומה של א"י) בקדושת כו'. כך צ"ל לדעתי. @44שם@55 כלומר לנשאו צ"ל.

### @22משנה ח

@11עזרת ישראל מקודשת שאין מ"כ נכנס לשם @33הוא הדין דהוה מצי למתני רבותא טפי. שאין טהור גמור נכנס לשם עד שיטבול. אע"ג דלא חסריה מידי. דהכי תנן פא"ל הממונה (מ"ג) עמ"ש שם בס"ד. אלא דקמ"ל אפילו טבל והעריב שמשו. אינו נכנס עד שיביא כפרתו.

@11החיל מקודש @33עמ"ש פ"ב דמדות.

@11לשחיטה @33לשון רע"ב. אע"פ שאפשר לזר לשחוט בעזרת ישראל. @44היינו@55 כמדת רבי. אבל אליבא דריב"י דמרחק צפון לא אפשר. ואתיא נמי כברייתא דכולן אני קורא בהן תכף לסמיכה שחיטה. חוץ מזו שהיתה בשער נקנור כו'. דאזדא לה בשטתיה. כדאוקמה סוגיא דתלמודא פ"ג דזבחים (דלג"א).

@11הילכך @33לא מסתבר פסקא דהר"מ פ"ה מהלכות בית הבחירה (הלכה טו) דשביק מתניתין וברייתא. ופסק כיחידאה ולקולא.

@11ולענין @33שחיטה בזר. היכא דאפשר בכהנים. עמ"ש בפא"ל הממונה ופ"ד דקידושין. וריש חולין. ורפ"ב דזבחים. ובתשובה כ"י על עסקי ריבה הנחשדת.

@11ולתנופה @33בגמרא ספ"ק דיומא משמע. שברגלים היו דוחקים ונכנסים לשם להשתחוות. וגם משם והלאה עד לי"א אמה של אחורי בית הכפורת ועחי"ג @44וצ"ע@55 איך דינם של י"א אמות הללו. לענין עשר קדושות דבמשנתנו. ועיין הגהה שלי בסיום ספר קצ"נ. ובהגהותי לרמב"ם ה"ל בב"ה.

@11בפיר"ש @33וחייבין עליה חטאת. מחוסר כפורים. כגון זב ומצורע ושאר כל הטמאים שנכנסו לפנים ממחיצתם. כצ"ל. @44בפירוש@55 רא"ש. ועוד לר"ל (נ"ל ט"ס. דלר"ל עזרה בעינן. אלא צ"ל לר"י) איכא שוחט הפסח על החמץ. כצ"ל.

### @22משנה ט

@11שאין ב"מ ופ"ר @33נכנסים כו'. עתי"ט סוף הדבור. ואפילו שלא רחוץ ידים ורגלים. לא מיחייב אפילו בהיכל בלא עבודה. @44אשתומם@55 על זה כשעה חדא. מי אפשר למימר הכי. עמ"ש בס"ד פאל"ה (מי"א). @44שוב@55 עיינתי בר"ש. חזינא דמספקא ליה טובא. ולא אסיק ביה מילתא ברירא כדמסיק תעלא מבי כרבא. ותי"ט מפשט פשיטא ליה מאי דצריכא לפני ולפנים וצריכא רבה.

@11בפיר"ש @33אכתי תקשי למה פוצעים אביאה ריקנית. דביאה דבין האולם ולמזבח (והיכל. לאו) חדא קדושה כו'. כצ"ל.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11משנה @33זו שנויה להלן פט"ו. וע"ש.

@11כלי עץ כלי עור כלי עצם כ"ז @33סימן תלת עיינין. וחד זיי"ן.

@11מתטמאים ומטמאים מאחוריהם @33 כו' ממילא שמעינן דפשוטיהן טהורין. אפ"ה תני דיצי פשוטין להלן משנה ג'.

@11כלי נתר @33עתי"ט לשון ר"מ שהם כלי אלטפל בערבי.

@11זה @33סיוע לדברי ריב"ש בתשובותיו (סל"ה) שנחלק עם רשב"ץ. לענין החפיפה. בנתר זה. וכן באמת יש נטיה יותר לפירושו של ריב"ש. לכן נכון לחוש לדבריו. @44ודע@55 שבפירוש הר"מ כאן. יש השמטה ושבוש מעתיק קשה משונה מאד. ז"ל הנדפס שם. @44ובכל מקום שאמרו זה אינו מן הכופר בע"ז@55 והנה כל הבא ומסתכל בלשון זה. ועמד משתומם. וקראו שמו מן. כי לא ידעו מה הוא. אבל חסר כאן הציון מלשון המשנה. כי הוא התחלת הענין. דהיינו @44כלי נתר@55 רצה הר"מ לפרש מהו נתר. ואמר ובכ"מ שאמרו זה הלשון נתר. אינו מין (כצ"ל) הכופר. ר"ל מין אדמה שנקרא קאפי"ר. או קאנפי"ר. ובספר רפואות נקרא כופר. וכן בתורה וכפרת אותה בכופר. ופשיטא שאינו מענין אשכול הכופר דקרא. שהוא מין צמח ופרי אילן הבושם. רק אחר זה הביא הר"מ לשון גמרא דע"ז לראיה. והוא בפא"מ (דל"ב) מאי כלי נתר כו'. ומפרש שהוא כלי הטפל. והוא מין אדמה. הנקרא קריי"ד בל"א. לדעת הריב"ש. אכן לדעת בעל מחלוקתן רשב"ץ. מין אלו"ם הוא. כפירש"י. במחפורת של צרי"ף.

@11שם @33(דס"א) וא"א לעשותו אלא רקיק דק מאד שיהיה עב דפנו קרוב מעלה. לפי שאם היה עב מזה (יצטרך) שיתן האש בתוכו (ויפסד) לדקות כו'. כך נ"ל לתקן לשונו שיהא מובן.

@11שם @33שהם נשים. @44הוא@55 מלשון נא ומבושל.

### @22משנה ג

@11אלא הדקין@33 ע"ל רע"ב. ומשהגיעו להיות קטנות. ט"ס הוא. וצ"ל להיות קדרות.

@11והחביונות @33שם זה הוא ע"ד אדמדמות ירקרקות. מגודל המשקל. בא להקטין איפת ענין המלה. וכן בלשון משנה בצלצול בודידה. ודומיהן.

@11בפיר"מ @33מטמאים מאחוריהם כו' שכ"א כך צ"ל. וכל היתר נמחק.

@11שם @33וטומאתו לזולתו. שיטמא. כצ"ל.

### @22משנה ג

@11והספינה @33ע"ל תי"ט. עד אבל ספינה של חרס אע"ג שאינו מיטלטל מלא וריקן טמא.

@11לשון @33מגומגם. ור"ל היה לה להיות טמאה. וכמו שהוא באמת אליבא דחנניה. של חרס טמאה היא. קמ"ל. ומתניתין דלא כחנניה.

@11זה הכלל @33ז"ל תי"ט. משונה זה הכלל כו' והכא אינו ענין למ"ש נשנה. @44יש@55 לנו דוגמתו פ"ג דפסחים. זה הכלל תפח כו'. @44אבל@55 לא ידעתי מה הזקיקו לכך. אלא הכא נמי ודאי אדלעיל קאי. לבאר מה שהקדים. כי אלה הטהורים שבכ"ח. טהורים הם לגמרי. ואין להם אחוריים. לחליקה אלא כיון שאין להם תוך. הרי הם טהורים בכל אופן שלא תאמר אע"פ שאינם מתטמאים מתוכם. לפי שאינם דומיא לשק. ותוכם אינו קרוי תוך. מ"ד יהא דינם ככלי שטף. דתוכם כברם שוה. או להפך. סד"א אי נגעה טומאה באחוריהם. יהו אחוריהם בלבד טמאים. וחלוק מתוכם. קמ"ל דלית בהו שום צד טומאה. היינו דקתני ברישא הטהורים שבכ"ח. לומר לך שטהורים גמורים הם בהחלט. ועדיין צל"ע בהשגת ראב"ד אי"ה.

@11כל שאין לו כו'. @33ע"ל רע"ב קמ"ל דאין. טומאת אחורים כו'. כצ"ל. @44וז"ל@55 תי"ט. זה הלשון איכא למטעי ביה ולומר שכוונתו שצריך שיהיו שני תנאים בטומאת אחורים. שיחסר אין בהם טומאה אחורים. @44יש@55 כאן חסרון וגמגום. נלעג לשון אין בינה. כמדומה יש בו השמטה ולישנא קטיעא הוא. כך צ"ל שיהא כ"ח ושיהיה לו תוך. ואם חסר אחת מאלה. אין בהם טומאת אחורים כו'. זולת זה התקון. אינו מובן.

### @22משנה ה

@11ניירות@33 ע"ל תי"ט. עד לא ידענא מאי טומאה שייכא ביה. @44אשתמיטיה@55 משנה (מ"ו פרק י"ז דמכילתין) שלמה. העושה כיס מעור המצה. ומן הנייר טמא (ולכן גם גרסת וכסוי חביות ניירות. היא עיקר בעיני. דומיא דההיא דעושה כיס וכלי קבול) ואין פירושו על שם מקום. אלא כענין הנייר הנ"ל. וכמשמעו בכל מקום.

### @22משנה ח

@11ובית שקועו של גר מטמא באויר @33כתי"ט לא ידענא למאי דייק. @44ע"פ@55 דלקמן מ"ד. תדע דתנא דווקנא הוא. ובדווקא נקט בית שקועו. הוא דמטמא באויר. משום דנהי דתוך שלו חשוב תוך. מיהו שאר הכלי. שאין לו תוך. ודאי אינו מטמא באויר. אלא נדון כבית יד שלו. דמטמא במגע בלחוד. זה ברור מאד. @44אבל@55 הר"ש שפיר קאמר. דר"א דמסרק ודאי כדי נסיב באויר. דאם אין לו תוך כלל. ואינו מטמא באויר. גם במגע אינו מטמא. דוק.

@11בפ' ר"ש @33סוף המשנה. ולענין טומאת משקין דרבנן. (פלגא להאי גיסא) ופלגא להאי גיסא. כצ"ל.

## @00פרק ג

### @22משנה א

@11כפירוש @33רע"ב ונקבה כמוציא זית. צ"ל.

### @22משנה ב

@11חבית שעורה כו'. @33צ"ע אם עשרה למשקין. כסתם חבית שעשויה ליין שמן ודבש או מים גם כן. כך הוא דינה. @44ועמ"ש@55 תי"ט בשם מהרי"ק דהנהו כללי דהלכה כמר לגבי מר. ל"א על הדינים הבלתי נהוגים. @44לפי@55 דעתי לא אמר כן מהרי"ק אלא לאפוקי הילכתא למשיחא. משא"כ בהלכות טו"מ. שהיו נוהגים עדיין גם בזמן חכמי תלמוד. גם לאחר החורבן זמן רב. כדמוכח בדוכתי טובא שהיו אוכלים חוליהם בטהרה (כמו בגמרא פ"ג דחגיגה חבריא מדכן בגלילא ור"ג) ודכוותייהו מצות התלו' בארץ כתרומות מעשרות שביעית ושארא. בהו ודאי איתנהו להנהי כללי. דוק ותשכח.

@11בשמן @33מ"ש רע"ב דשל שמן דק ממים. @44צ"ע@55. דהא חזינן דלאו הכי הוא.

### @22משנה ג

@11טמאה @33בדין הוא דהול"ל טמא. דאחרס קאי. תי"ט. @44ולא@55 ידעתי היכן נשנה בבבא זו חרס. ואע"פ שהוא בכח המאמר. מ"מ תחלת הלשון אמצעיתו וסופו. הכל לשון נקבה. לכן לא יפול עליו לשון זכר.

### @22משנה ה

@11כפיר"ש @33משום דנקב של משפך (שהוא כלי קטן. לית) ליה כו'. כצ"ל לפ"ד.

## @00פרק ד

### @22משנה ב

@11בחצי קב גרוגרות @33הם תשע גרוגרות.

### @22משנה ג

@11וכל שאינו מקבל כזיתים @33מטמא במגע.

@11בשיש @33באחד השברים לקבל עמה כזיתים. שאם לא כן. פרחה טומאה ממנו לגמרי. כיון שאינו בא לכלל טומאת תוך. שוב אין לו בית יד. עמש"ל ספ"ב @44בפיר"ש@55 אם מתחלה עשאה בלא אזנים. כך הגהתי מדעתי. שוב ראיתי שגם הר"ש ר"ל כן.

## @00פרק ה

### @22משנה ב

@11טרופה ונתונה באלפס@33 עפ"ח דשבת מ"ה.

### @22משנה ה

@11שהוא אופה כשהוא נדחק @33ההם היו מדביקין הפת בתנור. כנודע. מ"מ מדוחק אופין גם על שולי המוסף.

### @22משנה ו

@11וחכ"א הואיל והוסק מ"מ טמא @33דהדר תנא ביה קרא כו'. דסד"א כיון דחבריה בארעא כו'. לא לקבל טומאה. קמ"ל יותץ. @44מהכא@55 איכא למשמע דתלוש ולבסוף חברו. דינו כתלוש. והרי לו סמך מפורש מן התורה. ונראה דמהכא נפקא ליה למאן דס"ל הכי. וליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא.

### @22משנה ט

@11מרחו בטיט@33 ע"ל רע"ב. טמא ע"י מריחת הטיט. @44כלומר@55 אם יבוא שרץ אל תוכו. שוב יקבל טומאה ע"י המירוח. שעשאו כלי שלם. אבל לא חזר לטומאתו הישנה.

## @00פרק ו

### @22משנה ב

@11בפירוש @33רע"ב שנמצאת אבן אחת (משמשת) לשתי קדרות. כצ"ל.

## @00פרק ז

### @22משנה א

@11הקלתות @33עתי"ט. אע"פ שגם לתנור עושין בטיט. כמ"ש ברפ"ב דבתרא. אבל שמו כליא (כצ"ל) ע"כ. @44ע"ל@55 רפי"ד. ופ"ד דבתרא.

@11ומ"ע @33מ"ט לא פרשוה מלשון קלתה. המצוי בתלמוד וכן ת"א. וכדה על שכמה. וקלתה על כתפה. @44בתי"ט@55 ד"ה יתר. גם מהר"ם כתב וז"ל אם נפחתה יותר מג"ט (כצ"ל).

### @22משנה ב

@11טהור משום כירה @33כתב רע"ב. דאם נטמאת כו'. א"נ אינו מטמא במחובר בכירה. @44לא@55 הבינותי זה. דמשמע דבהכי בטל מתורת כלי לגמרי. וקשיא לי טובא. דהא ודאי במחובר עסקינן. דאי לאו הכי. כי פליגי ברוחב שלו. היכי דמי. אי דמחובר לדיכון. ולא לכירה. מאי טעמא דר"י. ואי לכירה. ולא לדיכון. מ"ט דר"מ. אלא ע"כ מיירי בדיכון מחובר לכירה. ופליגי ברוחב דווקא. אי בתר דכון שדינן ליה. או בתר כירה. משום דשייך להכא ולהכא. מיהת צדדין שלו. אע"ג דאינו טמא משום כירה. טמא משום כלי קבול. ואע"ג דמחברן. וצ"ע.

@11וטמא משום כלי קבול@33 כשאר כלי חרס.

### @22משנה ג

@11כיצד משערין אותה@33 אפחותה מכאן פרשה הראב"ד. לתי"ט. @44לא@55 ידענא מאי קאמר מר. צ"ע. @44ראבי"א@55 כו'. כתב רע"ב ואין הלכה כראב"י.

@11צ"ע @33מה טעם בדבר.

### @22משנה ד

@11פחותה מכן @33יש לפרש שנפחתה ונתמעטה. סד"א שיריה ברובה. כתנור קטן. קמ"ל. דדינה ככירה. מיהת גרעא מחלקה מתחלתה.

@11והשתא @33אתי שפיר. דלא זו אף זו קתני.

### @22משנה ו

@11כיצד משערין@33 פריש רע"ב כשנמצא שרץ ביניהם כו'. ותמיהני דלדבריהם שעור שמשמיענו רשב"ג הוא דבר מפורסם כו'. לא הי"ל לייחסו לו. לתי"ט@44 הנה@55 האריך פה הרחיב לשון על פיר"ש. ובאמת עמל הוא בעיני. כי יותר הוא משא דקדוקיו על פיר"מ. כאשר הרגיש התי"ט בעצמו. ומאי עדיפותיה ומאי אולמיה מפיר"ש. וכל שהגדיל הרב תי"ט מדורת תמיהתו על פיר"ש. מה משמיענו רשב"ג. אני מוסיף מים קרים לכבותה. כי הא דפשיטא ליה. לדידי אכתי מספקא לי. ולא קאימנא שפיר אפירושא דמתניתין. היכן נותן את הכנה. מפטפוט לפטפוט. אם חוצה להם. או ביניהם בשוה. בין שניהם בתוך. @44איברא@55 לישנא הכי משמע ודאי. וצריך לומר שנותנה באמצעם של פטפוטים בצמצום. אי הכי טובא קמשמע לן.

## @00פרק ח

### @22משנה א

@11ע"פ @33רע"ב וז"ל. פירוש אחר ועקר שכן חולקים אוהלים שמועלת כו'. @44ואני@55 אומר לא פירוש אחר הוא. אטו לא טעמא בעי. מ"ט אמרו שתועיל מחיצה באוהל המת. ולא בכ"ח. אלא משום שכן דרך אוהל במחיצה. ואין דרך לחלק כ"ח במחיצה. @44א"כ@55 חדא היא. זה צריך לזה. והכי נמי אסברה לן הר"מ ז"ל.

### @22משנה ג

@11סרידא @33עיין לשון רע"ב מעשה רשת מתורגם עובד סרדתא. @44אגב@55 שטפיה אתיא ליה לר"מ (ורע"ב לא חלי כו') כי הוא אמנם תרגומו של מכבר.

@11משקה טופח @33עתי"ט שרצה לחלוק עלינו את השוין. כי אמנם לשון הר"מ כדי לטפוח היד. זהו כדי להטפיח. וכדברי הרע"ב. וכן הוא גם בפירוש הר"מ ספ"ה בהדיא. ודבר פשוט הוא שכל שאין בו כדי להטפיח היד. אינו נחשב משקה בשום ענין. כב"ה דפ"ד דעדיות. וע"ש.

@11אם יש שם פותח טפח @33עתי"ט. הקשה הר"י מסימפונט מאי איריא פותח טפח. אפילו כל שהוא נמי. דתו לא הו"ל מוקף צ"פ. @44ומטמא@55 גם מחמת שרץ. הכי צריך לסיומי ביה לא כמ"ש תי"ט. דגייז ליה. אלא בין שייר. בין פרע מעצמו. בטפח לא חשיב מוקף פתיל. לא לטומאת מת. ולא לטומאת שרץ. הכל שוה.

### @22משנה ט

@11כור @33ע"ל רע"ב. ול"נ שהוא תנור של נפחים. @44כך@55 הוא בתוספתא. וכך פירשה הר"ש.

@11זגגין @33תואר עושי זכוכית. בשקל גנבים חטאים. בפת"ח פ"א הפעל ועי"ן דגושה. ועושי זכוכית דרישא. הם העושים באקראי דרך ארעי. וזגגים. הם אומני כלי הזכוכית העצמיים.

@11פורנה @33ע"ל תי"ט. עד משא"כ בתנור וכירה שמעמיד הקדרה על גבם. @44לא@55 מצאתי בתנור שפיתה. על גביו. @44ודעדיפא@55 הול"ל. לפי שמדביקין בו הפת. ולתוכו הוא עשוי. ואינו משמש עם הקרקע. ובזה מתיישב ג"כ ההיא דמקואות.

### @22משנה י

@11מגע ט"מ כו' @33ע"ל רע"ב עד הא תניא בתוספתא הכל מצילים כו' חוץ מן האדם. @44וכה"ג@55 תנן רפ"ו דאהלות. אדם וכלים נעשים אוהלים לטמא. אבל לא לטהר. וטעמא דכולא. משום דכל המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה כמ"ש שם בס"ד.

@11הכניס ראשו@33 הכא לא בעי ראשו ורובו. כמו בשלהי עירובין. טעם ודעת. לנבון נקל.

@11היה אוכל דבלה@33 עמ"ש פי"א דפרה מ"ג בס"ד.

### @22משנה יא

@11והכתה@33 כתי"ט כה"ג ראב"ד וכה"ג מהר"ם. @44ולא@55 מצאתי טעם בנוסח זה. ואינו מובן לי. כי הקוץ לשון זכר הוא. אבל נראה שצ"ל והכה במפיק.

@11שנכוית @33כך צ"ל.

@11נטמא @33עתי"ט. ז"ל ומ"ש היתה גורפתו. התנור הטמא. הוא פירוש (צ"ל) הר"מ וגרס נטמאה. דמשמע אתרומה שבפיה

@11לפ"ז @33צ"ל שלא היה ראשה ופיה באויר התנור. דוק.

## @00פרק ט

### @22משנה א

@11מחט @33טמא. במת. כ"פ ר"מ. @44ולא@55 היה צריך לכך. דסתמא נמי הכי הוא (וכדדייק נמי לישנא דנמצאו. דלאו בידועים עסקינן) וכמ"ש הוא עצמו לקמן מ"ג. ע"ש בתי"ט. @44וגדולה@55 מזו שמענו שלא בלבד כלים שלמים הנמצאים טמאים. אלא אפילו שברי כלים. שלא ידענו אם באו מכלים טמאים. וגם אפילו היו טמאים. הרי נטהרו ודאי. אעפ"כ מחזיקין אותן לטמאין. משום גזרת טומאה ישנה בלבד. כמ"ש להלן פרק י"א משנה ג'.

@11אם אופה בו את הבצק כו'. @33וק"ק למה משערין בבצק. והלא לא היו רגילים להדביק הפת. אלא בכתלים כו' הר"ש. @44לענ"ד@55 הדבר פשוט שהוצרך הענין לכך. כי איזה שעור יש כאן בפת הדבוק בכותל התנור. אם המחט נמצא באמצע נחושתו של תנור. ועוד שהפת עבה היא וספוגית. צפה על גבי שולי התנור (שאינם שוים ג"כ. ולא חלקים מאד) ואינה מגעת עד המחט. אע"פ שהוא יוצא מעט מזער לתוך אוירו של תנור. ואינו מוחש היותו יוצא. מרוב קטנותו (אך נראה הוא קצת. באין מבין אם הוא יוצא גם לחללו של תנור. שאין העי"ן שולטת בה כל כך) לפיכך שיערו בבצק הבינוני ברכותו. שאינו זב לעומק. לגומות וחריצים שבתנור. גם אינו עומד מוגבה וצף כדבר הקשה. שאינו ממלא כל חריצי השטח הבלתי ישר שתחתיו. אלא מתפשט בשוה. על שפת שוליו של תנור. באיופן שאם המחט יוצא כל שהו. אי אפשר מבלי שיגע בו הבצק. @44ואע"פ@55 שתנוריהם היו עשוים להדביק הפת בהם. וכי בשביל כך לא יכולים לאפות בו חררה וכובא דארעא על נחושתו @44ואף@55 אם לא היו עושים זה בתנור מעולם. מה בכך. הבעבור זה לא נוכל לשער. באם יעשו כן. ויאפו את הבצק בשוליו.

### @22משנה ב

@11החבית ומשקין טהורין@33 מ"ש הרע"ב אבל בכלי שטף כו'. עשויין שוה כו' כלומר בין בשל חבר כו'. ואין נראה כן כו' תי"ט. @44לכאורה@55 נ"ל שאין כוונת הרע"ב לומר. שגזרו בשל חבר נמי. אלא שהשוו המדה. וטימאו בכלי שטף דע"ה. בין לחבר בין לע"ה. ולא חילקו כלום. כמו שחלקו בכלי חרס. שטיהרום אצל ע"ה. אע"פ שטימאום אצל חבר בלא"ה. @44והיינו@55 כדקאמר טעמא.

@11משא"כ @33בכלי שטף. שהושווית בהם המדה. לו ולחבר. וכבר הניחו להם צמיד פתיל בכלי חרס. לכן יקבלוה מהם. אבל מכליו של חבר לא קמיירי.

### @22משנה ג

@11שאני אומר חי נפל ועכשיו מת @33כלומר אחר שהגיע לנחושתו של תנור. במקום שנמצא. שכל הטומאות כשעת מציאתן. ובזה א"צ לדחקו של רע"ב. @44ואם@55 אמנם לקוח הוא מפירוש הר"ש. הקושי שבו מבואר נגלה. וק"ל.

### @22משנה ו

@11כוש שבלע כו' מלמד שבלע כו' נטמאו הסיטן הזב נטמאו @33י"ל נמי משום דסופן לצאת (אע"ג דטומאה בלועה אינה מטמאה) דוק.

@11ועמ"ש @33במנורת זהב במו"ק ריש ה"ל חנוכה.

@11נטמאו @33לרע"ב שאין מציל אלא כלי שי"ל תוך כו'.

@11ר"ל @33אע"פ שכלי עץ הטהורים מצילים. כדתנן לקמן רפ"י. והנך נמי טהורין נינהו. דחשיבי כלי עץ פשוטין. דלא מקבלי טומאה. דמשו"ה אינם מטמאים את הככר. אלא משום דאינו מציל אלא כלי קבול. והני לא חשיב קבולם (דהו"ל כאוכלים שגבלם בטיט) לפיכך אינם מצילים. אע"ג דאשכחן נמי פשוטין דמצילין. כנסר דלקמן פ"י מ"ו. היינו כמשמש רק דרך כיסוי. לכלי שהנצלים מונחים בתוכו. והכלי יש לו בית קבול.

### @22משנה ז

@11שעורו מלא פי מרדע שלא נכנס @33לרבנן מרוח חמור מסרידה. משום דטפל הוא ואינו מעיקר כלי. גם רפוי הוא. לכן משנסדק. דנו אותו כשבור ונטול לגמרי. @44ולר"י@55 אפכא מסתברא. שסדק הסרידה מעיד על רפיונה ושברונה. שנתרועעה כולה. ובטלה מהיות עוד כלי. בשעור סדק כזה. ומרוח עדיף ליה. דאדרבה מתוך שהוא רך אין סדק קטן מבטלו מהיות צמיד פתיל. לפי שעדיין הוא נדבק ונצמד בסרידה. ואינו נופל כשברי כלי חרס רעוע.

@11היה עגול.@33 הנקב כו' ולא יכולתי לעמוד על פירוש משנתנו. דקתני אין רואין אותו ארוך מהיכי תיתי לראותו כאילו הוא ארוך. תי"ט.

@11ולי @33נראה פשוט דה"פ. משום דסתם סדק הולך לאורך. ואתאן לת"ק. דמיקל בנסדקה סרידה. ובעי נכנס. ס"ד דבסדק ארוך. הוא דסגי ליה בשיעור פי מרדע. נכנס על פני כל ארכו של סדק. וכי הוי עגול כמלא מרדע נכנס. נימא אכתי לא בטלה הסתימה. וחשוב עדיין צמיד פתיל. עד שיסדק לארכה של סרידה. בכשיעור הזה. משא"כ בעיגול. דנקב שמיה. והו"א נסדק דווקא קאמר. אבל ניקב. בעי שיעורא טפי. שהרי אם נאמר רואין כאילו הוא ארוך. נמצא שאין בו כשיעור הזה. כי אם היה נמתח רוחב זה הנקב באורך. כדמות סדק. לא היה נכנס. כשיעורו של סדק. להכי קאמר דלעולם משערינן הכי. ודוק.

@11ובפירוש @33מהר"ם. נ"ל נזדקר טעות שצ"ל לא הוי כפי המרדע וק"ל.

### @22משנה ה

@11מן האמצע נכנס@33 פירושו כנכנס דלעיל מ"ז.

## @00פרק י

### @22משנה א

@11כלי גללים @33הך דמדרשא אתיא. חביבא ליה. ואקדמה.

@11כלי חרס@33 אבל כלי שטף אין מצילין. @44לפי@55 שכל דבר המקבל טומאה. אינו חוצץ בפני הטומאה. וכ"ח אינו מטמא מגבו. לפיכך חוצץ ומציל.

@11וכלי נתר@33 אע"ג דאית בהו טומאה (ורע"ב לא דק) מדרבנן. מ"מ לא שוינהו אלא ככלי חרס. אבל כלי זכוכית. אע"ג דטומאתן נמי אינה אלא מדרבנן. אינם מצילים. מפני שמטמאם מגבם. הואיל ותוכם כברם.

@11ועצמות הדג @33ע"ל רע"ב עד. וכל כלים מעצמות העוף טהורים. @44פשוט@55 שהוא הדין לעורו. כמו ששנינו בפירוש (פי"ז) ברביעי ובחמישי אין בהם טומאה כו'. @44והא@55 דלא קתני ליה בהדיא. משום דלא שכיח לעשות מהם כלים. בשל דג. ובעור העוף. משמע ודאי דלא חזי לכלי. דאפילו לכתיבה. מספקא לן אי חשיב עור. משו"ה לא מיתלי ליה. ולא דברו חכמים אלא בהווה ורגיל.

### @22משנה ב

@11בטיט@33 נ"ל שהוא הטיט הטבעי. וחומר הוא המלאכותי. שנגבל במים ובתבן ובקש. וכה"א והחמר הי"ל לחומר. ר"ל החמר שהוא הטבעי. עמד להם במקום טיט מלאכותי. אע"פ שרד"ק מפרש בהפך. וכך פירשתי אני בפירושי למ"ר בס"ד.

@11ובכל דבר@33 כו' לאתויי חלב בהמה וחיה. כך נ"ל. ושאין חילוק כאן בין חלב טהור שהוא מהודק וסותם. בנקב המטריף בבהמה. ובין חלב טמא. שאינו סותם שם משום דהמתמרח תנן. והאי נמי מתמרח הוא.

@11לא בבעץ ולא בעופרת @33נראה פשוט. דהיינו דווקא כשעשה מהן לכלי כסוי נפרד. @44אבל@55 אם סתם פיו בהטפת בעץ ועופרת הניתך. כאותה ששנו כלי זכוכית שנקבו והטיף לתוכן אבר. שאין חיבור מדובק חזק יותר ממנו (ולכן ר"מ מטמא בכלי זכוכית כו'. משום דהוי דבר המעמיד. ואף לחכמים דלא אזלי בתר מעמיד. מ"מ פתיל צמיד ודאי הוי) פשיטא לי דמקיפין בו. @44ומ"מ@55 מסתברא דאין הקפת בעץ וחברו. מועלת בכלי עץ. שאין נדבקין בעץ.

@11אבל @33אם הקיף בהתוך בדיל ועופרת. על כלי אבן וברזל. ודאי מציל. כי ידוע שהוא צמיד דבוק חזק. הדוק ואדוק ביותר. וסותם הנקב מאד. יתר מכל דבר המתמרח.

### @22משנה ה

@11בעליונה והתחתונה עודפת. כלן כו'. @33הוא ענין בבא שלפניה ממש. ונשנית בשביל דבר שנתחדש בה. @44כלומר@55 וזה שאמרנו השרץ בעליונה כו' האמצעית טהורה. אינו אלא בנגובה. אבל אם היה בה משקה טופח. כל שיש בה מ"ט. אפילו היא אמצעית. טמאה. לפי שהמשקה נטמא מאויר התחתונה. והוא חזר וטימא את האמצעית.

@11ולישנא @33דכלי. לא אצטריך משום עליונה ותחתונה. דבלא משקה. נמי טמאות. אלא כייל אפילו היו עוד רבות זו תוך זו. וק"ל.

@11ולא @33הבינותי מ"ש רע"ב. וה"ה דהוה מצי לאשמועינן ברישא כו'@44 לשון@55 זה נעלמה ממני הבנתו לגמרי. אולי היה לו ג"א במשנתנו. @44ותי"ט@55 מסתייה דלא חלי ולא מרגיש. אך זר כי יכירנו להרע"ב. להוסיף תימה על תימה. ומאי הא דקאמר דהוה מצי לאשמועינן ברישא. לא ידענא ליה פתר ומאן דמתרגם לי יהיבנא ליה מתן בגלוי לא בסתר.

## @00פרק יא

### @22משנה א

@11חזרו לטומאתן כו'. @33עתי"ט לשון ר"ש ז"ל. ועוד משום דשאר כלים מתקלקלים בשבירה ושמא יאמרו טבילה בת יומה עולה. דשאר כלים אין דרכן לישנן והגיה בתי"ט שצ"ל לשברן. @44ולי@55 נראה לקיים נוסחת ליישנן. שר"ל להחזיק הישנים ע"מ לעשותם חדשים. שע"פ הרוב אינן ראוים לכך. אלא כלי מתכות בלבד. שמתיכן וחוזרין לקדמותם. ואולי צ"ל אין דרכן לחדשן. @44אבל@55 לגרוס לשברן (כמו שהוגה בתי"ט ממאן דהו) אין בו טעם.

### @22משנה ד

@11החלמא @33טיט הדבק כלובן ביצה. כמו בלשון הכתוב בריר חלמות. הוא לובן של חלמות. והוא חלבון ביצה. ויהא פירוש חלמא. כמו של חלמא. ואינו ר"ל שנוטלים לובן ביצה ממש ומערבים עם הטיט. כי אם כן. מה טעם אם רוב מן החלמא טמא. ומאי כדין כלי חרס דקאמר. והלא מלשון ביצה המעורב בטיט. טיט הוא (ותו דבצרפם בכבשן עסקינן) והיינו חרס. אלא כלומר טיט הדבק כלובן ביצה. וכן מראהו. וכנראה הם כלים העשוים מעפר לבן ושקורין פרצליי"ן הבאים מהודו. או כאותן שעושים במדינה זו. והם כלי חרס לבנים.

### @22משנה ו

@11ומצופה @33ז"ל רע"ב ומצופה במתכת טמא וכו'.

@11שבוש @33הוא. וכן מצאתי אח"כ בעייני בתי"ט. ופשוט הוא דכד ניים ושכיב כתב זה.

### @22משנה ח

@11כל תכשיטי נשים @33 לרבותא נקטינהו.

## @00פרק יב

### @22משנה ב

@11כל המחובר כו'. @33ע"ל פ"ה מ"ג.

### @22משנה ג

@11והפרכין @33עתי"ט. שכתב לכאורה נראה שהוא כורים דס"פ שהוא מכלי בית הבד ע"כ. @44לפ"ז@55 יכולני לפרש הפרכין באר היטב. שהוא ודאי מכלי בית הבד. כמו ששנינו במוכר את בית הבד. מכר את המפרכות. @44והתימה@55 שלא זכר הרב תי"ט את זאת. והוא סמך יפה לפירושו. וא"צ לעשות ממנו כורים.

### @22משנה ד

@11אבן השעות@33 ע"ל ר"מ בתי"ט. בשווי כל. צ"ל בשווי צל.

### @22משנה ו

@11ותלוי המגרדות@33 מסמרים. שתולים המגרדות כ"כ רע"ב כו' תי"ט.

@11ואינו @33נ"ל. כי יעידו עליו חבריו. השנויים להלן (מ"ד פט"ו) ששם תלוי נקרא על הדבר שעשוי כמין בית יד. לתלות בו הכלים. לא מסמר. שאינו דבוק בכלי לתלותו בו. אלא קבוע בכותל. והכלים נתלים בו ע"י תילוי הקשור בכלי. ומאי שנא הך תילוי מתילוי דהתם. ותו דאי איתא דמסמר הוא. התקוע בכותל. מי איכא מ"ד דאמר כה"ג. הא ודאי לא עדיף מאונקלי שבכותלים דלעיל מ"ג. ול"פ ר"ג. ולא ר"מ. @44אלא@55 הכא במאי עסקינן. דתילוי כמשמעו. ופליגי בפלוגתא דר"מ וחכמים דלקמן (פט"ו מ"ד) אי הוי מסייע בשעת מלאכה.

## @00פרק יג

### @22משנה א

@11הסייף @33תליך. מתרגמינן וסייפך. @44לפי@55 שהוא תלוי בחגורה. ונקרא בשם סייף. ע"ש שמביא סוף לחיותו של ב"ח. בהכאתו. וכן הוא מענין זה בעברית. אסף אדם (צפניה א').

@11שנחלקו @33נ"ל היינו שנפרדו מחוליותיהם שעשוים פרקים. ונתפרקו זה מזה שני החלקים. שעדיין כל אחד מהחלקים ראוי למלאכתו. לפיכך טמאים שניהם. כשהיו מחוברים בהיותם שלמים. וזה יתכן בכל אלא הכלים. כשעשוים כפולים זוגיים מתחלה. ומשמשים זה את זה כאחד. כענין המספריים. המחובר משתי חתיכות. וכשנפרדו זה מזה ונחלקו לשנים. מ"מ עושים מעין מלאכתם הראשונה. אע"פ שתשמישם קשה. ואינו נוח כבראשונה בהיותם לאחדים ביד העושה במלאכה. ושייך גם בסוף וחבריו הבנויים בצדו. כשהם בעלי שתי פיפיות. ונחלקו בין לארכן בין לרחבן. @44אבל@55 רומח שנשבר ברחבו. נראה דלא טמא אלא השבר האחד. שראשו חד. וכמקדח שנשבר (השנוי להלן מ"ד) @44ושמא@55 רמחיהם היו דקים מאד בכל ארכן. באופן שגם מקום השבור. ראוי לדקור בו. או אם שני ראשיו מחודדים בעוקצים דקים. בלי בית יד באחד מעוקציו. או שיכול להוציא קצה השני מתוך בית יד שלו. ויכול להשתמש גם בחידודו השני כשירצה.

@11ועתי"ט @33ז"ל. שנחלקו. כ"פ מיירי בשבר שישבר בו הכלי ולא יקבל טומאה כו'. או יטהר.

@11לשון @33מגומגם הוא. כי כל הפרק או רובו. בשבר שאינו מבטל הכלי מתשמישו. ושנשאר בטומאתו. עסקינן. @44אלא@55 הכי הול"ל. דמיירי בשיעור חלק. עד כמה יחלק ויהא טמא ויקבל טומאה וכמה יחלק וישבר ולא ישאר בטומאתו כו'. ולא יקבל טומאה.

### @22משנה ד

@11מגרה @33היא משור בלשון מקרא. רע"ב. אשתמיטתיה דמגרה הוא יותר לשון מקרא מגורדות במגרה. וישם במגרה. וישר במגרה. ובמגרות. ומשור. לא נמצא כי אם פעם אחת אם יתגדל המשור. אין זולתו בכל המקרא.

@11חוץ מן המקדח@33 צ"ע אם כולו נטהר בהחלקו. או רק השבר שאין בו העוקץ. אבל השני שנשאר בו החדוד והעוקץ החרוץ בעיגול הקודח ונוקב. שמא עדיין ראוי הוא לתשמישו. וטמא.@44 או@55 דילמא תו לא הוי. עד שמאריכו. או עושה לו בית יד. תיבעי.

### @22משנה ו

@11אלמוג @33צמח הגדל בקרקעית הים (אי ציציליא והוא פרוותא דרומאי. דמסיק כסיתא. אבל אני חירם הביא לשלמה אלמוגים מאופיר. הודו מזרחית) ודינו ככלי עץ. לפי שהוא כמוהו מין צומח. @44והא@55 דתנן כל שבים טהור. צ"ל דלאו כללא הוא. אלא למין החי בלבד. ועיין פרק י"ז דמכלתין.

### @22משנה ז

@11והמגוב @33כתי"ט כה"נ. ואע"פ שבדפוס ישן בפיר"ע והמגוג וממנה העתיק הרע"ב. אבל ג"ז אינה נכונה כו'. @44ולא@55 יכול להיות מענין מגג דפ"ג דפרה. גם י"ל חבר בגמרא (דפרק בכמ"ע) משום דלא שייכי שיניים במגג.

## @00פרק יד

### @22משנה א

@11לקבל קתונות @33של מתכות. ז"ל תי"ט בשם הר"מ בחבורו. @44במ"כ@55 קטרח בכדי. דלא נ"מ מדי (מה לנו בחומרו) יותר היה צריך להודיענו מדתו של קתון. שהוא הנדרש. מאי אכפת לן אם הם של מתכת. או של חרס. או עץ. והא פשיטא ליכא קפידא הכא בשעור כבדותן של הכלים הללו. אלא בכמות שמחזיקין השברים קמשער תנא. אלא שאין מדתן ידועה לנו (והיתה ידועה להם) אם אמנם יש ללמוד מדת הקתון מאותו של כ"ג בי"כ. שהיה בו עכ"פ כדי לקדש ממימיו. ידיו ורגליו. שהוא ודאי גדול יתר מאד מסתם קתון. והוא של זהב. דוגמתו נקרא כן קתון גדול של זהב. פ"ג דתמיד. וכמ"ש שם בס"ד.

### @22משנה ג

@11הקנטר @33נ"ל מלשון קנטרין. שהוא תרגום של ככרים. שכן יש לבנאים משקולת כבדה. להכביד על הנדבך של בנין. להשוותו. או לתלות בו חוט המשקולת. שמעיין הבנאי על ידו. לידע אם הכותל שוה וישר כל צרכו.

@11והדקור @33יחדו לו השם. בשינוי משקל. להבדילו מדקר נעוץ (דריש ביצה) שמשמש עם הקרקע. וזה של חרש. משמש אדם במלאכה. לכן קראו לו שם אחר בשינוי קצת.

### @22משנה ד

@11הקטרב @33נ"ל הוא מורכב משתי מלות. קטר בקר.

### @22משנה ה

@11מאימתי מקבל טומאה@33 בסייף שהעלה חלודה איירי כו' רע"ב. @44איני@55 יודע מה מזקיקנו לכך. אפי' תימה בחדשים יוצאים מתחת ידי החרש איירי. הני סייף וסכין. גלמי כלי מתכות נינהו. כיון דאכתי מחסרי שיפה והשחזה. טהורין הן. עמש"ל פי"א מ"ג.

@11משישופנו @33לרע"ב. כלי יש לצורפים כו'. שקרוי הפצירה פים. כצ"ל.

### @22משנה ז

@11הזה עליהן נשברו בו ביום וחזר והזה עליהן שנית בו ביום @33ר"ל הזה ביום השלישי לטומאתם. ואם לא הזה עליהם עד שהתיכן. צריך להמתין. אחר הזאה ראשונה. ושונה ומזה ברביעי. והכי איתא בתוספתא. @44ונ"ל@55 כי אז א"צ שתהא הזאה ראשונה בשלישי. אלא אפילו בו ביום שנטמאו סגי. דהא ודאי שלישי בלא רביעי. לא כלום היא. אלא שתי הזאות להיכרא בעלמא בעינן עם הפסקה ביניהם. אי הפסקת שבירה. או הפסקת יום או ימים. מיהו לא קפיד ר"א אלא אחדא מהני תרתי. דליהוי כעין דאורייתא. ר"ל או הזאה ראשונה (קודם שבירה. ושניה אחר שבירה. ותרוייהו) בשלישי. או הזאה שניה ברביעי לראשונה.

## @00פרק טו

### @22משנה א

@11כלי עץ כו'. @33סימן לשלשה דברים הללו. שלש עייני"ן @44עץ@55. כולל גם צמח הים. כמו האלמוג. ע"ל פי"ג מ"ו. ופי"ז מי"ג.

@11כלי עור@33 של בהמה וחיה דיבשה. לא דב"ח של ים. ולא דאויר. ערפי"ז.

@11כלי עצם@33 נראה שקלפת הצב. כלים הנעשים ממנה. דין כלי עצם יש להם. כמו כן הנעשים מקרנים. קרנות שן והבנים. ועצם הפיל. ואמנם הצב שרץ הארץ הוא. אכן יש מיני צב הגדלים גם במים. וכן מיני החומט (קלפתם קשה. ראוי למלאכה) רבים מאד וגדולים נמצאים בים. וכן גם המרגלית והדומה לה. נראה שאין בהן טומאה. וכן הכלים הנעשים מעור דג גדול שבים. או מעצמותיו. או משאר בריות שבים. טהורים. כמו ששנינו בפי"ז דמכלתין. כל שבים טהור. ע"ש.

### @22ב

@11שקבעו בכותל@33 כו'.

@11ר"א מטהר@33 כרע"ב ואין הלכה כר"א.

@11צ"ע @33פרק המוכר א"ה (סוא"ב) וספ"ו דמקואות.

### @22משנה ד

@11כברת גרנות@33 לר"מ. הוא הקרבל.

@11לכאורה @33היה נ"ל שהוא ט"ס. וצ"ל הטרבל. כמו מטה של טרבל. שהוא מכלי הגרנות. אבל לא יאות לו שם כברה. כי הוא עשוי לדישה. ונראה שהוא לשון ערבי.

### @22משנה ו

@11כל המשקין@33 שהם מים כו'. @44וכולל@55 מי ניסוך דחג. כמ"ש בחי"ג פכ"ש.

@11ומשקי בית מטבחיא@33 עח"י גמרא פסחים. בשטת ר"ח ס"ה. ומו"ק מנורת זהב.

@11מספר העזרה@33 גרסא זו עיקר (שאם היה עזרא באל"ף. לא יתכן לו. ה"א הידיעה (עם שבמקרא ימצאון כך ע"ד הזרות) וחברו פ"ג דמ"ק.

@11שהאלית @33ע"ל פרק ט"ז משנה ז'.

@11מצודת החולדה@33 נראה לפי שיש לה בית קבול. כי החולדה גדולה היא מן העכבר. ודרה בעיקרי בתים. צריכה היא מצודה. כמין תיבה קטנה שלוכדים אותה בה. ולעכברים. עושים חכה תלויה באויר. שנתפשת בה. כמ"ש פ"ק דמ"ק. והיא אין לה בית קבול. לפיכך טהורה.

## @00פרק טז

### @22משנה א

@11משישופם בעור הדג @33הוא עצמו טהור. אלא שמחליק יפה את העץ מקסמיו.

@11גמר שלא לשוף@33 עתי"ט. @44ולדבריו@55 אליבא דהר"ש. צ"ל שלש שיפות הן. אחת. שיפה הכרחית. שאפילו גמר שלא לשוף. לא מהני. דבטלה דעתו. ושנית. שיפה בינונית ממוצעת. שיש משתמשים בלתה. בזו מועיל גמר. ועוד בה שלישיה. של צחצוח. דבהא אפילו לא גמר. מיטמא. וזו לא שמענו. וצ"ע מנין לו. @44ולדידי@55 חזי דליכא אלא תרי גווני. והכי הוא דאיכא בינייהו. דהר"ש והר"מ ז"ל. דלהר"ש. צריך שיגמור בדעתו. שלא ישוף עוד. וכל שדעתו לשוף בסוף. אע"פ שעכשיו גמר בלבו להשתמש בו בלי שיפה. טהור. ולמהר"מ פירושו. גמר להשתמש בו בלי שיפה. לשעתו. טמא. אע"פ שעתיד לשוף. שימוש דהאידנא משוי ליה מנא. @44והא@55 דאמרינן כלי עץ שעתיד לשבץ. טמא. אב"א מתוקמא בין בשיפה ראשונה בין בשניה. למר כדאית ליה. והוא דגמר שלא לשוף כלל. ומאי שעתיד לשוף. אחרים רגילים לשופו. ולמר אפילו אם הוא עצמו עתיד לשוף אותו. טמא מ"מ @44ואב"א@55 כי מצריך הר"ש שלא ישוף עוד לגמרי. בשיפה ראשונה בלבד קמיירי. ובהא פליג מהר"מ. וס"ל דאפילו עתיד לשוף. טמא. אף בחסר שיפה ראשונה. כיון שגמר לשמש בו כך לפי שעה. ולא בעינן מחשבה עולמית. ודקיי"ל כל שעתיד לשבץ טמא סתמא. בחלקה איירי. מיהו בין כך או כך. ליכא דסבר דבעילן מקצת שיפה. בגמר שלא לשוף כלל. ודוק.

### @22משנה ב

@11ויגמור את התלויה @33היינו התלויה שעושה מנה ובה. שקולע מן הקנים והגמי היוצאים מן הכלכלה בגמר מלאכתה (קודם שתקנה) עושה מהעודף כמין שרשרת. שנאחזת הכלכלה על ידה ונטלת ותולה אותה בה. והיא כמו אוזן ובית יד לכלי.

### @22משנה ד

@11וסקורטיא @33עור שלובשים העבדים. @44הוא@55 פירוש הגמרא פ"ז דנדרים. ועיין ס"ט.

### @22משנה ה

@11וחסינה @33נראה דגרסינן והסינה בה"א הידיעה. והיא עשויה לשום בה טיט ח"י סין.

### @22משנה ו

@11קסיה @33עיקרו של שם זה. מלשון קש העברי. ומתחלף לסמ"ך בלשון חכמים. כמו ולשטר שבכתוב. המשתנה בסטר. בלשון תלמוד.

### @22משנה ז

@11והמנפה @33לדעתי צ"ל והמניפה. וכ"ה בסוף אגדה דר"פ הפועלים.

@11כסוי קופסא@33 נ"ל הקופסא מתוך שהוא קטן. מכניסין אותו תוך כסויו. העשוי כמין תיק קטן. שיהא מכסהו כולו. מפני הדברים היקרים שמצניעים בתוכו. שמקפידים עליהם ביותר. שלא יגיע בהם לחלוח. או ישלט עליהם אבק המפסידם. @44ולפי@55 שהכסוי הזה יש לו בית קבול. טמא הוא. משא"כ בכסוי קמטרא. שהוא ארגז גדול. וכסויו אינו אלא מכסה פשוט. נתון עליו מלמעלה. לחפוי ולנוי בעלמא. או כדי שלא יפול עליו דבר כבד המשברו ומקלקלו. וכיון שאין לו בית קבול ואינו משמש בהחלט. לפיכך הוא טהור.

@11קמטרא @33עקרו מלשון מטרא הארמית. תרגום של משמרת. ע"ש שמשמרים בתוכו כלים גדולים. והקוף נוספת בו. כקו"ף קעבליא וחברו.

@11הקמרון @33מלשון ביב קמור. דפ"ח דעירובין. ופ"ה דאהלות ועינו קמורה. והוא מההפוכים.

@11ורביעית @33יש לפרשו גם מלשון ורביעין של ארז דפ"ג דמדות. ולפי שהיא רובעת ויושבת עליו. כענין ששנינו ס"פ דלעיל באירום.

@11אלית נ"ל הוא במשקל הריח זוית הצפית.

### @22משנה ח

@11הסיף @33הוא כסייף כו' אבל מפני שלא ראיתי כן כו' לתי"ט. @44ואנכי@55 לא ידעתי מה חרדת המפרש. אשר חרד עלינו הרב תי"ט בזה. כי באמת אין המלה צריכה אלא ליו"ד אחת. אך יד סופרי המשניות והתלמוד ומעתיקיהם עשתה זאת. המה נהגו להוסיף לה יו"ד. להיטיב נר הקריאה. לידע שהיו"ד נעה כדרך שעשו בתיבות דיין חייב. ודומיהם רבים. שאין דינם אלא ביו"ד אחת. והטילו בהנה שני יודי"ן. מטעם זה.

@11וסקורטיא @33עתי"ט בשם כ"ן. שהוציא מלה זו לענין רחוק וזר מאד. אשר לא כן. והאריך בזה. והנה הכל הבל ורעות רוח. @44אבל@55 האמת הוא מה שפירש בו הר"מ לעיל מ"ד. יגיד עליו רעו טבלא. שהוא כמו כן שולחן לאכול עליו (כמ"ש ריש ביצה) וסקורטיא זוהי תכא (שולחן קטן של עור) דרגילי ביה רבנן דתלמודין. ולה ודאי עושים תיק להצניעה בו. שלא תתלכלך. ול"ק מ"ש כ"ן.

@11האהלה @33עמ"ש בס"ד מ"ד פ"ו דשבת.

## @00פרק יז

### @22משנה א

@11ברמונים @33כאן לא צריך לכף הדמיון לומר כרמונים. כדרך שנהגו לומר בכזית בכביצה.

@11אע"פ שמקבל של ערב@33 עיין מ"ש פ"ה דזבים מ"ג. אע"פ שהוראתן כמו אף על יד. כי נ"ל מלת אי משמשת. שמוש מלת יד וידי בעברית. וכמו מלת לפי לפיהן ישיב. שהוראתם על יד. ועל ידי הענין המדובר בו. ככה הוראת אע"פ (שהנהיגו חז"ל) הנה הוא יורה אף על ידי. ובכן מיושב הלשון. ולק"מ מ"ש המפרשים. בחנם נדחקו בו.

@11הרמונים @33עתי"ט בשם התו'. דה"ק שלשה אחוזים כו' לומר דרמון בינוני דאמרינן לקמן. היינו בינוני בג' האחוזים כו'. @44ולכאורה@55 ודאי הכי ס"ד אלא דקשיא לי למאי תני תו הרמון שאמרו. תרתי למה לי. ותו איכא למידק אהא דתנן ריש פרקין. שעורן ברמונים. מ"ט לא קתני ברמון.

@11לכן @33נ"ל דנקט לשון רבים. משום דבעינן תלת בהדדי. והא נמי קולא היא. וה"ק דדחקי להדדי ונפקי מייא. והיינו נמי אחוזים זה בזה ודאי. שמתוך כך שהם שלשה אדוקים זה בזה. הם מכבידים זה על זה. יותר משהם פרודים. והא ניחא טפי. דלפירוש הנ"ל לא אתי שפיר מאי שנא אחוזים דווקא.

### @22משנה ד

@11הקנונים @33בפרק דלעיל קתני הקנונים הגדולים. השתא קפריש שעורם דקטנים.

### @22משנה ז

@11כגרוגרת @33עיין לחם לשובע. במו"ק א"ה (סר"י) ולקמן בסמוך.

@11שאמרו @33מסדורא דמתני' ודאי מוכח דגרוגרת יתרה מכזית הויא. וכדמוכח נמי משעורה להוצאה דשבת באוכלין. @44והשתא@55 קשיא טובא כמ"ש תו' דיומא ותי"ט לקמן (מי"א) @44ועל@55 כרחנו צריכין אנו לחלק בין גרוגרת לחה ורטובה. ליבשה ונגובה.

### @22משנה ח

@11שהקיפו טפח @33וכן טפח שאמרו בכ"מ. בבינוני שיערו. ע"ס פט"ו דאהלות.

### @22משנה ט

@11של משה @33לפי מדת ארכו של משה. דהיינו אמתו. כפירש"י. @44וכן@55 מצינו בתורה דוגמא. באמת איש. ת"א באמת מלך. עמ"ש באש לבינה שלא עמדו המפרשים על כוונת ת"א ורש"י בזה. וכך נ"ל גם בכאן. שעל כרחנו צריכין לדחוק בפירושו. ולהוציאו בהכרח ממשמעו. המובן ממנו לפום ריהטא. כי יוליד זרות נפלא. אחר שידענו קומתו של מרע"ה עשר אמות. כמ"ש בהרואה ובהמצניע. א"כ בודאי היתה אותו. לפי ערך אמת כל אדם (השוה ומיושר באיבריו. המתייחסים אל מדת קומתו. וידוע שהיא שליש מדת קומתו) נמשך בהכרח שתהא מדת אמתו של משה. שלש אמות ושליש (של עשר אמותיו איך שהיו. לפחות היו גדולות. ממין אמות שהיו נהוגות בימיו) שאל"כ עשיתו למשה רע"ה בעל מום (כדרך שאמר"נ עה"פ והנה נער בוכה פ"ק דסוטה. והיה זה הרבה גרוע יותר) ומה שבחו שהיה גבה קומה (שהקב"ה משתבח בבעלי קומה כמ"ש בשאול. וכן אמרו ז"ל בבכורות) אם היה ננס באיבריו. @44וכן@55 יש הוכחה עוד פ' אין בין המודר. דלא אפשר לומר שהיה אריך וקטין. חלילה מלומר כן. לפ"ז הלא אז תכלול אמתו ט"ו טפחים ושבע אצבעות בקרוב. שהם יותר מארבע אמות פשוטות של כל אדם בכל דור. ואיך יצויר א"כ שתהא אמה בינונית (מה גם של דורות אחרונים. אף כי של דורות מאוחרים בבית שני. שעל אודותם משנתנו שנויה) יתרה על של משה. הלא זה כדבר אשר אין לו שחר. כאומר על אמש מחר. ועל שמש אורו שחר. הא על כרחנו צריך לפרשו כמו שבארתי שם באמת מלך. וכן כאן אמת משה. ר"ל השתא שקבע משה לישראל להשתמש בה בעסקי בני אדם. זהו דבר ברור. לא לפי מדת אורך גופו. @44שוב@55 פניתי לראות לשונו של רש"י בעירובין שניין התי"ט. ועמדתי משתאה משתומם אל המראה. כי במ"כ שקר ענה בו. בשמו של רש"י. העתיק מלין לא אמרם רש"י מעולם. ולא נמצאו בפירושו שם. @44ולפי@55 לשונו של רש"י האמתי שם. א"צ לדחוק בו כלל. אך כוונתו רצויה ומדוקדקת כפי שבארתיו. ומתחלה עצלות היתה בי. והאמנתי להעתקת התי"ט. כי לא חשבתי אפשרי הציור שתצא כזאת מתחת ידו. שרי ליה מריה.

### @22משנה י

@11והסובב והיסוד @33עיין קונטרס בנין בית הבחירה @44ולענין@55 מזבח הנחושת ומזבח אבנים. עיין שי"ע (סק"ח).

### @22משנה יא

@11הקומץ והחופן@33 עלח"ש רפ"ה דיומא.

@11והשותה מלוג@33 עיין מזיגה דידי.

@11וכמזון ש"ס@33 ע"ל משנה ז'.

@11לשבת אבל לא לחול@33 דאדרבה ש"ס של שבת פחותות. דבשבת סעיד ג"ס לשון רע"ב לקוח מפירוש רש"י בעירובין. @44עמ"ש@55 שם בס"ד. אבל בכתובות פירש"י בד"א. מפני ששבע ממעדנים. אינו אוכל אלא מעט פת. וכמ"ש הר"מ כאן. וזה נוח לי יותר.

### @22משנה יב

@11כגריס הקלקי@33 עיין שי"ע (ר"ב) ומו"ק (ס"מ).

@11ככותבת הגסה@33 עמ"ש בחי"ג יומא (מט"ב).

@11כמוה וכגרעינתה@33 שצריך למעך חללה (כצ"ל).

@11כלומר @33לפי שיש אויר גדול בין בשרה וגופה לגרעינתה. שאינה דבוקה בפריה. ואם היינו משערין בכולה. כמות שהיא גדלה הכותבת באילן אז היה קולא גדולה אלא צריך לשער בה ובגרעינתה בלבד. בלי אויר המפסיק ביניהם. אלא צריך למעך חללה. שאינו בכללה.

@11כפונדיון @33עתי"ט דטרח להוכיח שעורו ממשקל האיסר. @44ושבוש@55 הוא מה ענין משקל. לכמות האורך והרוחב. וכ"כ הוא עצמו שם. דטעותא הוא בידיה דרע"ב.

@11האיטלקי @33עמ"ש בס"ד רפ"ח דסנהדרין.

@11הנכון @33בעיני. שאיטלקי הוא שם יחס מקום בא"י או הקרוב וסמוך לה. ועמ"ש בפ"ב סו"מ.

@11וכסלע הנירונית@33 סתם סלע. ידענו שעורו. שאם ימתח חוט המקיפו. יעמוד על טפח אורך. שהוא ארבע אצבעות בגודל.

### @22משנה יג

@11כל שבים טהור@33 ע"ל פי"ג מ"ז. @44אבל@55 הספוג הגדל ג"כ בים. טהור הוא. וכמו ששנינו ספי"ט דשבת. שזה אינו ממין הצומח. אלא מקצף הים הוא נקפא באויר. ונעשה כמין צמר מסובך אדוק יותר ומלא חללים. אבל הגמי והשעם הגדל באגמי מים. הרי הוא כשאר עץ והצמחים. לכן גם כלים הנעשים ממנו. דינם ככלי עץ. כמ"ש רע"ב לעיל (פט"ז מ"ג) ופשוטיהן כמו כן. שאין בהן טומאה. אלא כשהם עשוים לשכיבה. מדין מפץ ומחצלת. כמ"ש פכ"ד דמכלתין (וע"ל פט"ז מי"ג במ"ש רע"ב. וצ"ע) ועיין בגמרא ספ"ב דסוכה.

### @22משנה יג

@11כל שבים@33 בכלל זה בריות שבאויר ה). עופות שנבראו גם הם מן הרקק. כלים שנעשים מעצמותיהם ועורותיהם טהורים. כדמפרש באידך מתניתין דלקמן. @44אבל@55 חלוקים הם בטומאת גופם. דלא שייכא בדגים אלא טומאת אוכלים. ובעוף טהור טומאת ענמו דנבלה בבית הבליעה.

@11שוב @33ראיתי אחרי רואי בפירושי ר"ש ור"מ שנרגש בזה במשנה הסמוכה.

### @22משנה יד

@11בשני אין בו טומאה@33 שבו נברא רקיע.

@11מכאן @33קשה לי עמ"ש בפד"מ ברמב"ם דנחית ליה אטמהתא ופתח שאל בי מדרשא מאי קמיבעיא ליה. מתניתין היא. @44וא"ל@55 דמשמע ליה דילמא דיו שדינהו. דשקל משלהם משל נכרים. אי הכי מאי דעתייהו דרבנן. דמעטוה משום דאין דבר טמא יורד משמים אכתי ניחוש דילמא לא משמיא נחיתו. אלא ודאי בהא לא איפסיקא מילתא.

@11מיהו @33י"ל דספיקא הוא. אי מדמינן איסורא לטומאה (דהא ברביעי ובחמישי נמי אין בהן טומאה. ואית בהו דברים טמאים האסורים באכילה) @44וחילייהו@55 דרבנן אין הכי נמי מהך מתני' דמדלא משכחינן טומאה בשני. ש"מ דלא נחית דבר טמא משמים (כיון שאינו מן הגדל בארץ. טהור הוא למלאכה. כמו לאכילה) דאל"ה טומאה נמי משכחת בדבר טמא היורד מ"ה. אלא ע"כ אין למעלה דבר טמא. ולא דבר האסור באכילה. וליכא מילתא דלא רמזה רבי במתניתין.

@11חוץ מכנף כו'. @33עתי"ט חוץ לאו דווקא. דהא כלב שבים כו'. @44אגב@55 ריהטיה כתב כך. דבר מנה דההיא. דיחידאה קאמר לה.

@11העוז @33עוף מדברי הוא. דלא שכיח בישוב כדאיתא בגמרא פא"ט. ולרוב עוזה וגבורתה. נקראת עזניה. משורש עוז. ששמשו בו חז"ל. לרמוז שאין דווקא הנקבה בכלל זה. אלא גם הזכר שוה בכך. רק שלשון תורה לחוד. כולל שם המין במשקל נקבה (לסבה בלתי ידועה לנו) כשם דאה ראה ואיה ויונה. ודומיהם רבים..

## @00פרק יח

### @22משנה ה

@11מלבן שנתנו על לשונות @33רע"ב בחר לו ככל הישר בעיניו מפיר"ש כאן. @44ובאמת@55 פיר"מ נוח לי הימנו. אבל גם הוא בלתי מספיק. והרבה פירושים נאמרו בשני שמות הללו בערוך. וכולם לא נתחוורו לי. וצריך פירוש לפירושם. ולא ראיתי להאריך באומדנות בעלמא.

## @00פרק יט

### @22משנה א

@11מן הקשר ולחוץ טהור@33 כשאינו סורגו ומכניסו בבתי הסירוג. @44כי@55 הצריך למטה. ודאי חבור הוא. וכל המחובר לדבר הרי הוא כמוהו. כדתנן לעיל פי"ב. והכי משמע בתוספתא שהביא הר"ש. וצ"ע בחבור הי"ד.

### @22משנה ב

@11עד ה' טהור@33 וחמשה כלמעלה. תוספתא כתבה הר"ש. ויש ט"ס כו'. וצ"ל ומייתי לה כו'. תי"ט. @44לא כן@55 הוא. במ"כ פסל לשון הר"ש במומו. לא עיין בה אלא אגב שטפא. ולא ראה יפה. ודברי הר"ש מכוונים אמרתו צרופה.

@11מחמשה עד עשרה@33 ועשרה כלמטה תוספתא. ומייתי לה התם בפא"ט.

@11אך @33זו טעותא היא בידיה דתי"ט. דלא מייתי לה בפא"ט כה"ג. אלא ס"ד הוא ומסקנא לאו הכי. אלא עשרה כלמעלה.

@11שבו קושרין ומשלשלין@33 לרע"ב. וחזי לשלשל המטה כלומר להוריד מן העליה לגג.

@11לשון @33משובש הוא. מהופך ומסורס.

### @22משנה ג

@11מזרן @33נגזר מן אזור. ע"ד מגולה לביתו. מסורת הברית.

### @22משנה ד

@11נישא על המיזרן מעשרה ולפנים טמא@33 לרע"ב טמאה גרסינן כו'. @44ולא@55 שמיע לי לשנות הגרסא שלפנינו טמא. לשון זכר. כן היא בגמרא ותוספתא. כמו במשניות דר"ש ור"מ. @44אף@55 פירושו דרע"ב לא ס"ל. ולא במיזרן היוצא מן המטה איירי השתא. אלא במיזרן לבדו כשהוא בפ"ע. קמיירי הכא. וקמ"ל דשעורו שוה עם היוצא מן המטה (אתאן לר' יוסי) שאם נישא עליו הזב. נעשה אב הטומאה. דהוי מידי דחזי למדרס. כמטה עצמה. ואשמעינן תו. דלא תימא. הרי הוא מעתה כמטה ממש. וניתב ליה יוצא. כאילו הוא כרוך במטה. קמ"ל מעשרה לחוץ טהור. ולית ליה יוצא לגמרי.

### @22משנה ה

@11כאן @33חסר בדפוס משניות של תי"ט. בבבא דהיתה טמאה טומאת שבעה כו'. וכך צ"ל. פרשה היא טמאה טומאת שבעה והמיזרן טמא טומאת ערב.

### @22משנה ח

@11ואינו חבור לו@33 ע"ל פ"ה מ"ג ופי"ב.

## @00פרק כ

### @22משנה א

@11הא"ט @33@44מדרס@55 ע"ל תי"ט עד ולזה כאשר נפחתו כו' ונטהרו מטומאת שרץ כו'. והנה נשארו בדין המשכב כו'. @44זהו@55 דעת הר"מ. ואינו מוכרח. וסיפא לא משמע הכי. אלא מדרס דתנן כייל נמי טומאת מגע.

### @22משנה ב

@11עריבת פיסונות@33 לרע"ב שלקח פירושו מן הר"ש. הגרסא פיסונות בנו"ן. @44ולר"מ@55 פסוגות בגימ"ל גרסינן. ומפרשו מענין גפסית (א"כ הוא מההפוכים) ר"ל עריבה של עושי הגפסית.

@11אמנם @33גם לפירושו דר"ש יש לקיים הגרסא בגימ"ל. מענין פסיגה דפ"ק דעוקצין. ומפסג ועולה כו' דתקנות יב"ן. בפרק מרובה. וטובא דכוותה שהם מענין חתיכה.

@11בקדים ונסדקה@33 כו' ברישא מיירי בנסדקה מעצמה בסדק קטן דק. כמוציא משקין. @44השתא@55 איירי בהניחם בקדים במתכוין. שיסדק סדק גדול הולך ומתרחב. ס"ד דלבטלה מתורת כלי קמכוין. שיתחלק ותפול לשתי חתיכות. ולא תהא ראוי אף לשכיבה. קמ"ל רבותא כפולה. אע"ג דבכוונה קעביד. וגם דמניחה בקדים. אע"פ שידוע שתלך ותסדק יותר. עד שתפול לשני חלקים. אפ"ה טמאה מדרס. וטעמא. מפני שעדיין היא מקבלת מדרס. בזה הלשון כלול הדין והטעם כאחד. כלומר כל זמן שמקבלת המדרס. טמאה היא מכל מקום. ולא אזלינן בתר מחשבתו דהיאך. מאחר שהיא עדיין ראויה לשמש שכיבה. לא פקעה מנה טומאת מדרס. עד שתהא מבוטלת משמוש שכיבה וישיבה.

### @22משנה ג

@11הדיוסטר@33 סטר. הוא צד. כדכתיב ולסטר חד הקימת. עם היותו בנו"ן ימנית. נמצא כמוהו במקרא. סובר בחומה (נחמיה ב') לדעתי.

@11קבעו בכלונס@33 דהיינו המקבל כו' בכלונס. עץ גדול התקוע בארץ. @44לא@55 תקוע בארץ בחוזק ובקביעות דא"כ שוי ליה מחובר לקרקע (ועמש"ל מ"ד בס"ד) ואינו מקבל טומאה. אלא כלומר בכלונס התחוב בקרקע ברפיון. שעשוי גם לטלו ולהוציאו ממנה לפעמים. מ"מ מכיון דקבעו בכלונס. גלי דעתיה שאינו זורקו לבין העצים ועיין להלן משנה ה'.

### @22משנה ד

@11אע"פ שקבעה בכותל טמאה @33כו' לשון רע"ב. ולא אמרינן כל המחובר לקרקע. כקרקע. אלא כשהיה מחובר לקרקע מתחלתו כו'.

@11זה @33למדנו מן התורה. תנור וכיריים טמאים.

@11ומנה @33מה תנור עשוי לטלטלו ולטלו ממקום חבורו. לעת הצורך לקחתו במקום אחר. כי ההיא דתנן התם צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו. @44אבל@55 חברו חבור קבוע לעולם בבנין גמור. אע"ג דהוי תלוש ולבסוף חברו. כה"ג קיי"ל דהוי כקרקע (אע"ג דפליגי ביה. ורשב"א בתשובה אשתמיטיה) כדתנן במשנה דלעיל. ועיין פרק ו' דמקואות.

### @22משנה ה

@11קבעו ולא בנה @33על כרחנו פירושו שתקעו. ויחזקהו במסמרים בל ימוט. וכפיר"מ. @44דאל"ה@55 סיפא בנה עליו ולא קבעו. היכי דמי. הא מכי בנה עליו. אקבע ליה. אלא ודאי לא מיקרי קבעו. אלא א"כ עשה בו מעשה. שיהא קבוע שם. ממקומו לא ימיש.

@11ואין @33לומר פירוש קבעו. במחשבה סגי. ר"ל שדעתו שישאר שם. ולא ינטל עוד לעולם.

@11חדא @33כי אין זה דרך התנא. להשתמש בלשון פעולה כמו קבעו. על ענין מחשבה גרידא. אלא אז אומר בפירוש. אין עתיד לטלו. כמ"ש בתבן ועפר ואין עתיד לפנותו. וכה"ג טובא. שקובע עצמו (וכדרך שאמרו עוד לענין שבת סולם כבדו קובעו) @44ועוד@55 דלא מהני קביעות. אם לא ע"י מעשה הקובעו. שיש לחוש שמא ימלך עליו לטלו ממנו. ויבטל חבורו. @44ותו@55 דודאי מחשבה בלי מעשה. אינה מוציאה הכלי מידי טומאה. מי לא תנן (ספכ"ה) המחשבה אינה מבטלת לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה.

### @22משנה ו

@11משיתבר @33גרסא נכונה היא. מלשון תוברות (דלקמן רפכ"ה) ומי שגורס משישבר. בדה מלבו גרסא שבורה. לפי שראה גרסת משיתבר בבי"ת. ולא נתיישבה לו. חשבה מוטעית. מפני שלשון ארמי הוא לדעתו. ר"ל מענין שבירה. שמתורגם תבירא. ולא יתכן בלשון משנה. לכן החליט שט"ס הוא. שנתחלף לו שי"ן בתי"ו. כי קרוב הוא. והענין אחד. ויצא העק"ל הזה. שקבע גרסא משובשת אשר לא נהייתה ולא נראתה כן מעולם. גם לא יתכן כלל להשתמש בלשון שבירה. אצל וילון וסדין. ולא עלה ע"ד המעתיק (ההוא חכם בעיניו) שהגרסא בתי"ו מתיישבת בטוב. והיא האמתית ודאי.

### @22משנה ז

@11והיא גמר מלאכתה. @33עתי"ט עד וי"ל דבמחצלת יש שעושין עוד מלאכות כו' והו"א דעדיין לא נגמרה מלאכתה. קמ"ל ע"כ. @44לא@55 באר ולא האיר דבריו ד). ונראה שר"ל. אע"פ שיש עושין בה עוד מלאכות ליפותה. לא אזלינן בתרייהו. @44אבל@55 א"כ. אין עדותו מכוונת. איברא איפכא הוא במטה ועריסה. דלא הוי גמר מלאכה דידהו אלא בשיפה. אם לא גמר שלא לשוף. @44וטפי@55 הו"ל לאתויי ההיא דסלים וכלכלה (מ"ב שם) דשל תמרה ודכוותה. לא בעינן עד שיגמור את התלויה. לפי שכן מקיימין אותן. קמ"ל הכא נמי דכוותה. לא צריך שיגמור בה את התלויה. אלא קניבה גרידא היא גמר מלאכתה. @44ותו@55 קמ"ל. דהיא מילתא דפסיקא אליבא דכ"ע. ולא פליגי בה. כמו באינך.

## @00פרק כא

### @22משנה א

@11ובעירה @33הוא אירא באל"ף כו'. @44כענין@55 חילוף זה. מצינו בענין הלז עצמו. בכתוב (יחזקאל ךז) מאוזל תחת מעוזל. מלשון תרגום.

@11הנוגע בצמר שעל האימה@33 שהנשים כורכות בו הצמר וטוות. וצ"ע היאך מתחברים לבגד האורגים תי"ט. @44ואין@55 לומר שהוא כלי המטוה. לפי שאינו טמא בשאר הטומאות. @44אבל@55 נ"ל לענין טומאת צרעת נשנית בבא זו. וכן נכון יותר. ואתי שפיר פירוש ר"מ. @44ודיקא@55 נמי מדפלגינהו בתרי בבי. @44כפיר"ש@55 תניא כו'. חולדה שגררה את האימא והחזירתה והכניסתה לבית שהמת בתוכו. אע"פ שאינה באוהל (אלא) כל שהוא. כצ"ל. @44שם@55 חידוש כל שהו. אפילו מאה אמה מיירי. @44כמדומה@55 שמפרש לשון כל שהו זה. כמו בר"פ עושין פסין. ור"ל שאין מן האימא באהל הרבה. אלא בחוץ הוא הרוב. @44אבל@55 א"צ לדחוק כי השמטת תיבה היה בנוסח תוספתא של הר"ש. וה"ג בתוספתא. ואע"פ שאינה באוהל. אלא כ"ש (כמו שהגהתי) הבגד כולו טמא. והיינו הך. הלשון מבואר.

## @00פרק כב

### @22משנה א

@11ושייר בהן מקום הנחת כוסות@33 שלא נפחת או שלא חפן (לשון רע"ב) חפהו היה צ"ל.

### @22משנה ד

@11שנטלו חפויו@33 לשון חפוי פותחת רע"ב. @44פירוש@55 זר הוא. @44אמנם@55 הוא כפשוטו ומשמעו. שהם לוחות המחפים בית מושבו של כסא. ואף על פי שנטלו. נשאר בית קבול. כי הכסא של כלה יש לו נסר או לוח גם בתחתיתו. באופן שתחת המושב עשויה בו כמין תיבה קטנה. שמנחת הכלה כליה בתוכה.

@11ובזה @33מובדל הכסא של כלה. משאר כסאות. שהם פתוחים מתחתיהם. אין להם שולים. וכדמוכח במ"ז דלקמן. @44אמנם@55 יש בו עוד שינוי אחר בכסא זה. שחפויו יוצאים לעולם. ושל שאר כסאות. פעמים יוצאים. פעמים אינם יוצאים. @44דע@55 זה. אז תבין כל הנשנה בענין הכסאות על בוריו. ועע"ל.

### @22משנה ה

@11שלא היה חפויו יוצאים@33 כתב רע"ב שאין הנסרים בולטים כו'. ר"ל הנסרים הקבועים משלש רוחות שאם אחד בולט חוצה כו' תי"ט.

@11לשונו @33כאן מגומגם. לא עמדתי על כוונתו ב).

@11ולשון @33רע"ב מבואר היטב. אין להוסיף עליו. ולא לגרוע ממנו. @44אך@55 מ"ש רע"ב. וחפויו דהכא לא כחפויו דרישא. @44לא@55 היא. אלא דבר אחד הם ממש. בלי ספק. ובחנם בין אחים יפריד. לחלק יגיד רעים בלי מחריד.

### @22משנה ז

@11שנטלו שנים מחפויו @33נראה שכסא שלהם מושבו היה עשוי משלשה לוחות. שהיושב יושב עליהם לרחבם לפיכך אם נטלו ממנו שנים רצופים. לא נשאר בו רק לוח אחד. אם מלפניו או מלאחריו. לכן אין נוח לישב עליו עוד. ואע"פ שעדיין משמש ישיבה טפלה. ודחוקה וק"ל. @44משא"כ@55 בבבא הקודמת. אע"פ שנטלו שנים. כיון שנשאר השלישי באמצע. עדיין ישיבתו נוחה.

@11טהור @33לגמרי.

### @22משנה ח

@11וחכמים מטהרים@33 צ"ע מאי טעמייהו. מאי שנא ממ"ג דלעיל דלא פליגי. @44וי"ל@55 שניא ההיא. כדקתני טעמא. שכן דרכו להיות מטהו. והוי ליה כתשמיש שקר. משא"כ בשידה מחמת גדלה וגבהה (אע"פ שאינה באה במדה. תמונתה משונה מכסא בגובה) לפיכך אע"פ שלפעמים מהפכים אותה על צדה. ויושבים עליה. תשמיש טפל ושל ארעי הוא.

### @22משנה ט

@11התקינן לישיבה@33 טהורים ממדרס. לפי שאינן עשוים לישיבה. רע"ב. @44ר"ל@55 מפני שהמלוי עשוי לפול לחוץ. אם אין דבר מעכבו.

### @22משנה י

@11ספסלין @33כמדומה אינו לשון רבים. אלא ספסל קטן נקרא כך. לקטנותו. ע"ד אישון והדומים.

## @00פרק כג

### @22משנה ד

@11כסא של כלה@33 נ"ל טעמיה דר"י. משום דעקרו אינו עשוי. אלא להצניע תכשיטיה של כלה בתוכו. כמש"ל בפרקין דלעיל. והישיבה עליו. אינו אלא תשמיש עראי. ואזיל בתר עיקר תשמישו. לא בתר שמוש טפל. לפיכך אינו טמא מושב. אלא טמא משום כלי קבול בלבד.

## @00פרק כד

### @22משנה ד

@11והבאה במדה@33 עיין תי"ט שכתב. @44ולכן@55 נ"ל דאף הר"ש לא איירי אלא שאם ראוים למדרס. דבהו לא מיירי דאילו בהם כשראוים למדרס טמאים בכל. @44לא@55 היה צריך להטריח עצמו בזה. שהרי כבר כתב כך הר"ש עצמו. תמה אני אם עיין התי"ט בפיר"ש. כי בחנם הטריח. שהר"ש כלל כל זה בלשון קצר.

@11אך @33מה שהוסיף תי"ט לחלק יצא. לא שמיע לי כלומר לא ס"ל. @44ולא@55 עוד אלא שגם מ"ש ר"ש אבל פתחה מצדה כו' @44לא@55 נהירא. כי נ"ל דלא אמרו בדחזו למדרסות. אלא בשעיקר תשמישן למדרס. @44לא@55 בתשמיש טפל. דכי בטל העקר. בטל הטפל. כדתנן בפרקין דלעיל. ודוק.

@11ומש"ע @33תי"ט גם אפס כי עז וקשה עלי הא דתנן ברפ"ך דטמאים מדרס ואין מטמאין בשאר טומאות כו'. @44במ"כ@55 נשתבש. כי לא נשנה כך שם. אלא לישנא דר"מ התם הוא דאטעייה. ואין אנו מודים לו בכך. כמ"ש שם בס"ד. והנה החריד עלינו כל החרדה הזאת. בשביל לשון ר"מ. שאין אחריותו עלינו. ולא כן שמענו לר"ש.

### @22משנה יד

@11של ידים@33 נ"ל רבותא נקט. ובדאיש מיירי. אבל דאשה לא צריך למתני. דהיא עשויה לכסות בה כל הגוף. ככתוב הבי המטפחת אשר עליך. והיא מך"ד תכשיטי אשה.

### @22משנה טז

@11ושל יוצאת החוץ@33 לרע"ב סודר שנותנות כו' כשיוצאות לחוץ. וי"מ כלומר של זונות פ"א סבכות שנקרעו ורוב שער יוצא לחוץ ע"כ. @44הפ"א@55 אינו מדויק. וק"ל. @44אמנם@55 י"ל כל הג"פ דבר אחד הוא. דהיינו טעמא של יוצאת חוץ טהורה. לפי שאינה מקפדת על גילוי שערה. יען מצח אשה זונה לה מאנה הכלם. אדרבה פורעת ראשה כשיוצאה לשוק. שית זונה ונצורת לב. לקרוא לעוברי דרך. ומגדלת שער כלילית. ותיטב את ראשה (כענין שכתוב באיזבל. שפקסה שערה ותשקף בעד החלון למצוא חן בעיני יהוא. ע"י שער באשה ערוה) למען תזכר. ותעגב על מאהביה. לפיכך שבכה שלה שיוצאה בה. עשויה נקבים גדולים ורחבים. באופן שלא יתכסו שערותיה. שהיא מתנאה בהם. והיינו דקרי לה הכא יוצאת החוץ. לאשמועינן טעמא דמילתא. ולהבליעו בנעימת הלשון. דהיינו משום דהשער יוצא לחוץ. ועוד שהפרוצה בביתה לא ישכנו רגליה. והסבכה שלובשת ביציאתה. לפתות בה בני אדם עשויה. ובבית אינה מנחת סבכה בראשה. ועפ"ז יכולני לישב גם גרסא שלנו. ושל ילדה משו"ה טמאה מדרס. מפני שמקפדת מאד שלא יראה משערה כלום. דוק.

### @22משנה יז

@11מהוהא@33 מורכב משתי מלות. מהו (כמו ואהרן מה הוא) הא. כלומר מה זה נחשב למאומה. תרגום זה. הא.

## @00פרק כה

### @22משנה א

@11כל שי"ל תוברות@33 לולאות כו'. ואית דאמרי תופרות. ונ"ל שבימיהם כך היו תופרין. דאילו האידנא תופרין השפה אל תוכו. לשון תי"ט. @44לא@55 ידענא מאי קאמר. ומה ראה לומר כן. ובודאי לא היו גם הם תופרין השפה חוצה לה. כדמוכח מחלוק של ת"ח. ומר"י שלא ראו כותל ביתו אמרי חלוקו.

### @22משנה ט

@11ומחשבה@33 כתי"ט. ומדאמרינן לא אתי דבור. נ"ל דווקא דבור ולא סגי במחשבה. @44ר"ל@55 הא דתנן הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה. היינו דבור. וכך הוא ודאי. בכל מקום ששנו חכמים מחשבה. אינה אלא דבור. כגון המחשב בקדשים. ועיין מו"ק (א"ח סתל"ד) ובכמה דוכתי בעינן נמי מעשה המוכיח על המחשבה. כמו אזמניה וצר ביה. ודכוותה. @44ומה@55 שקורא התנא הדבור מחשבה. עשה זה בחכמה. להורות שהדבור בלי מחשבה. אינו כלום. כי הדבור המופשט מידיעה בתחלה. אינו אלא כצפצוף העופות. ואינו עושה רושם בשום אופן. נכן אפילו הקדש טעות אינו הקדש. וכן בנדרים ונדבות. דבעינן האדם בשבועה.

## @00פרק כו

### @22משנה ד

@11צרור שעה טהור @33קשיא דיוקא דרישא אדסיפא. @44ונ"ל@55 דה"ק. אפילו של ערביים שאינו עשוי להתירו מהר. מ"מ כיון שלפעמים מתירים אותו. הוה ליה כצרור שעה. ואינו טמא עד שיהא צרור עולם. דבטיל ליה לגמרי.

### @22משנה ה

@11תי"ט @33ד"ה עור החמור כו'. הדבר אשר (יעמיסו) על החמור. כך צ"ל.

### @22משנה ו

@11למשקולת טמא@33 דמשקונת אינה כלי.

@11נמצא @33חפוי זה אינו חפוי כלי. אלא הוא עצמו כלי קבול הוא. לפיכך טמא.

### @22משנה ז

@11חסרון מלאכה@33 שעדיין חסר מעשה ואח"כ תתקיים. לר"ש והיה נראה שצ"ל תתקיים המחשבה. לתי"ט. @44ואינו@55 נ"ל. אלא הנכון כמו שהוא לפנינו גם בלרע"ב. ור"ל שאחר שישתלם המעשה. תתקיים המלאכה. ולשון הגהתו של תי"ט אינו מובן לי.

## @00פרק כז

### @22משנה א

@11א"ל אחוריים@33 עיין לר"ש בתי"ט כגון חקק בית מושבה כצ"ל.

@11וכתי"ט @33וכה"ג בר"פ אחרון הטבלא ואסקוטלא.

@11ההיא @33בדזכוכית תנן. ול"ד לדהכא דבכ"ח עסקינן. @44שם@55 בלתי"ט שכלל כזה כבר נשנה בפ"ב (צ"ל) כו' שהר"ב פירש. צ"ל שהר"ש פירש כו'. ועמ"ש שם בס"ד.

### @22משנה ב

@11הבגד משום שלשה על שלשה למדרס@33 היינו למשכב. אבל למושב בטפח סגי.

@11וכולהו @33הני ארבעה בגד שק עור מפץ. שוו בהא. דשעורן בטפח לישיבה. הכי מפרש במעילה. והיינו נמי דתנן בבבא דלקמן. במקצת מכולן טפח כו'.

### @22משנה ג

@11טהור @33מן המדרס. הר"מ. @44עמש"ל@55 מ"ב.

@11והשתא @33הא דתנן טהור. היינו מן המשכב. אבל אם יחדו למושב. אפילו בטפח נחתא ליה טומאת מדרס. ול"ש בגד. ל"ש אינך. דחזו לישיבה.

@11וביחוד @33דווקא. אבל בלא יחוד. בעינן מדי דחזי למשכב. לכל חד כשעורו השנוי כאן. דבבציר לא חזי למשכב. ומצטרף החמור לקל לכשעור. אבל לא קל לחמור. עד שייחדנו ויעשנו טלאי לישיבה.

### @22משנה יב

@11רש"א כולן טהורין@33 נראה דמודה ר"ש בנמצאים באשפה שטמאין. מאחר שצריך להכריז עליהן. לא נחלק אלא במשליך מדעת. דהוי הפקר.

## @00פרק כח

### @22משנה ה

@11ונתנו על הספר@33 מכאן יש להוכיח קצת. דכליה של אשה ובגדיה. רשאין לעשות מהן כלי קודש לס"ת.

@11וכן @33יש ללמוד ממראות הצובאות. ועיין קונטרס בנין בית הבחירה. ועמו"ק בא"ח (סקנ"ד) @44בפירוש@55 רע"ב ומפרש בתוספתא לשמו מכלי פשוט לפשוט. כצ"ל.

### @22משנה ו

@11על הקופה @33הכא מיירי בקופה של עץ ושל נצרים. @44אבל@55 יש קופה גם מבגד גס ועב כמש"ל פכ"ד ושלהי כלאים. וההיא ודאי חזיא למדרס.

@11הפרישה @33למטלית כו'. ומיהו אם אחר פרישתה חשב עליה לישיבה. מקבלת טומאה כו' אם יש בה כשעור. רע"ב.

@11פשיטא @33אם לא היה בה כשעור. היאך הביאה טומאה לקופה וכן לבגד.

@11מטמאה אחד@33 הרי גם זה אומר מטמאיך לא טמאוני. ואתה טמאתני.

### @22משנה ז

@11המלל @33ע"פ רע"ב. @44ואני@55 אומר. מלילה היא ודאי אחד מאופני התפירה. כמ"ש בפ"ט דכלאים. מפני שהוא מולל עד שלא קושר. ובפ"ג דמ"ק כולם רשאים למללם.

@11טלייה על הבגד מרוח אחת@33 כו'. צ"ע לענין כלאים ושבת.

@11בטלית @33ע"פ רע"ב. אבל בחלוק שלובשים אותו לעולם (לא) הוי חבור. כצ"ל.

### @22משנה ח

@11אע"פ שאין בהם שלש כו'. @33עיין זבחים (צה"א) בתו' סד"ה מעיל. כתבו שהוא ט"ס. וגרסו אע"פ שאין בהם שלשה על שלשה.

## @00פרק כט

### @22משנה ה

@11מקבת @33על משקל מצבת. מן נצב.

### @22משנה ז

@11הבדיד @33בדלי"ת ה"ג בערוך. ועקר. וקרוב לענין בודידה דפרק ח דשביעית.

## @00פרק ל

### @22משנה א

@11בשופין @33לשון רע"ב תרגום הצריפים שופינא. @44איני@55 יודע מהו הצריפים שזכר כאן. ויראה שט"ס הוא. וצ"ל הפצירה פים. שמתורגם שופינא. ואולם לא היה צריך להביא עצות מרחוק. והנה גם בתרגום של תורה נמצא ואכות אותו טחון. ושפית יתיה בשופינא.

### @22משנה ב

@11אספקלריא @33עתי"ט אחר שהביא פיר"מ. כתב ולפ"ז פתרונו בל"א בדי"ל. @44ואין@55 זה נראה. כי הוא סותר פיר"מ (אף אם יש מהם שמגדילים כמות הנראה. ויש מקטינים. הפעוטים מראים ביושר).

@11ואמנם @33לא רחוק הוא מפירוש המלה. ותתחלק עד"ז ג"כ לשני מלין. ר"ל מספק לראיה. לא לשון ספק. הפך הודאי. אלא מלשון אם יספוק עפר שומרון. ובלשון חז"ל ספוק חבל בחבל. כדי להאריכו. כך משתמשים בבתי עינים (שהם ברילן בל"א) שהיא אספקלריא לפי זה. להאריך מדת קו חוש הראיה. להמשיך ולהספיק די צרכו. במקום שאינו מגיע. ונפסק בלי עזר זה הכלי. המשלים כחו בספוק. @44אבל@55 באמת עיקרו מלשון לעז לטינ"י ספיקול. אספיקט. ספיטאקול. משמשין לשון ראיה ומראה. עם שכל הלשונות. יש להן מוצא מלה"ק. וביחוד לשון לעז יווני ורומיי. שנשתמשו בהן רז"ל הרבה. והפכוהו וטהרוהו עד ששב טהור קודש. ועיין בעלית הלשון.

### @22משנה ד

@11אשריך כלים@33 כו' מכאן נראה שקודם רבי כבר נשנו המשניות כסדרן. ולא המשניות בלבד. אלא גם הברייתו'. כמ"ש בחי"ג. עיין תענית (יג"ב) עיין שם.

# @88מסכת אהלות

## @00פרק א

### @22משנה ב

@11לענין @33קושית רמ"כ. עמ"ש בלח"ש פ"ז דנזיר. @44והנה@55 ראיתי במ"ל פ"ה מה"ל ט"מ. הביא לשון סמ"ג בענין חרב ה"ה כחלל. שסיים בדבריו וכבסתם בגדיכם היינו טבילה. וכתב עליו במ"ל ולא ידעתי כוונתו.

@11ונראה @33לי שיש ליישבו בשני דרכים. אם שהוא לשון דיחוי. ר"ל שאין ראיה גמורה מכתוב זה לענין שיצטרכו הבגדים הזאה. שהרי בכל מקום שכתוב כבוס בגדים. אינה אלא טבילה בלבד. ואע"פ שכאן כתוב וכבסתם ביום השביעי. גם זו אינה ראיה כי מפני האדם הוצרך. שקודם שביעי אין טבילה מועלת לאדם הטמא במת. @44ואם@55 אולי יש בו חסרון והשמטת תיבה. וצ"ל טבילה (והזאה) לומר שכבוס זה. חלוק משאר כבוס בגדים שבתורה. שזה כולל הזיה עם הטבילה בהכרח. מדכתיב וכבסתם ביום השביעי. @44ואני@55 בעניי אין לי סמ"ג. שאוכל לעיין בו. למקור כוונתו האמתית יותר. רק מפי העתקת המ"ל אני חי. אולם לאחת משתי אלה נתכוין הסמ"ג בודאי. וראשון נראה עיקר. @44וכן@55 דעת רמב"ן על התורה. עם היותו מכת הסוברים. חרב ה"ה כחלל בכל הכלים. מ"מ סובר הוא שא"צ הזיה. ואעפ"כ טמא טומאת שבעה.

### @22משנה ד

@11והאדם שנים@33 אף לפמ"ש רע"ב בריש פרקין. דבעודו נוגע במת מטמא טטומאת שבעה כמת עצמו. מ"מ אינה אלא גזרת חכמים. הילכך לעולם לא משכחת לה אלא שנים.

### @22משנה ה

@11שהבגדים הנושאים את הזב @33אפילו אינם נוגעים בו. מטמאים אדם.

@11ואין אדם הנושא זב@33 ואינו נוגע בו כו'.

### @22משנה ו

@11הותזו ראשיהן@33 אע"פ שעדיין הראש מעורה בעור הגוף. הר"מ. ופכ"מ דאל"כ פשיטא. כלומר דאע"פ שמפרכסין. אינה רבותא כלל. תי"ט.

@11ואני @33אומר מדוע לא. ומי יגיד לנו בטבע איזה משכן הנפש החיונית. אם במוח. או בלב. או בכבד. הלא הטבעיים נחלקו בזה. ופשיטא רבותא גדולה היא שהשמיענו התנא. ולכן גם פשיטותיה דהכ"מ. לא ברירא לי. @44אך@55 מ"ש הר"מ. אינו נראה שיסמוך על הדיוק בלבד. אם שהוא דבר פשוט בעצמו. שאין חיות בעור לבדו.

@11אבל @33באמת תלמוד ערוך הוא בפיו של הר"מ. פ"ק דחולין (ד"ך) דעור אינו מעכב בהבדלה דעולת העוף. שאינו מעכב אלא דבר המעכב בשחיטה. והויא לה מתה במליקה. ובהדיא אפליגו נמי אמוראי התם. בפירושא דמתני' דהכא. ומפורש עוד בגמרא דר"פ השוחט. מנין לרבות את הראש שכבר הותז. ופרש"י דבשחיטת סימנין קרי ליה הותז.

### @22משנה ח

@11ושמונה בנקביו@33 נ"ל שצ"ל בנקבים. ואין מקום לכינוי כאן. יותר משאר איברים כולם.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11מלא תרוד רקב@33 עיין כו' דאין בו אלא טומאת משא. תי"ט. @44במ"כ@55 לא ידע מאי קאמר. תרי תמיהי נינהו. דילמא כי ניים ושכיב גמרא גמר. זמורתא זמר.

### @22משנה ב

@11ממת אחד@33 נפשת חסר כתיב. וקשה. דתרי קראי למה לי בנפש ונפשת. תו'. @44י"ל@55 לדם קטן אתי. כרבנן.

### @22משנה ו

@11בית הפרס@33 מלשון פריסה כו'. רע"ב.

@11לדעתי @33יתכן יותר מלשון פרסת רגל. ע"ש שנדרך ברגל. שוב ראיתי רפ"ה. מפרשו ג"כ מלשון זה. אבל הפך הענין. לא אדע מה ההכרח להתהפכות. והלא כפי מה שכתבתי. טוב וישר הוא. וכן מצינו בלשון חז"ל. שגזרו ממנו פועל. באמרם הפריס ע"ג קרקע. ובמקרא מצינו ענין הדריכה מיוחס לפרסה. ופרסות בהמה לא תדלחם (יחזקאל ל"ב).

@11ריב"ן מטהר@33 אפילו הכניסן לבית. דל"א הבית מצרפן. אלא במטמאים באוהל. @44ומ"ש@55 הר"ש לא ניחא ג) משום דלרבנן מצטרפין לטומאת מגע נמי. עכצ"ל כרדב"ה ס"ל. ור"ע כרבנן. @44ועדיין@55 צ"ע אי פליגי נמי בכזית מן המת כה"ג.

@11אמ"ה שנחלק לשנים טהור@33 הא ודאי איירי בלא הוכנסו לבית. דאי הכי. לר"ש נמי טמא. כדס"ל לרבנן במתניתין. דר"פ הסמוך.

## @00פרק ג

### @22משנה ג

@11קטפרס@33 נוטריקון קטף פרס ר"ל שעמוד הנמשך מהנשפך נקטף ונפרס.

@11נשפך באויר@33 עתי"ט. והרמב"ם מפרש כן אף בכאן כו' כלומר דכל היוצא מן העץ כו'. @44לא@55 ידענא מאי בעי הכא.

@11נשפך על האסקופה@33 כו' עתי"ט שהעתיק לראב"ד והגיהו בטעות. @44אבל@55 כך צ"ל. אבל על האסקופה אפשר שלא נכנס בחבור. ומ"ש במ' ב' אלא דלא. גמגום ויתרת לא בדרא דאוני עייל.

@11בא"ד @33א"כ צ"ל דמיירי שלא נכנס דלא בחבור. כך הוא נכון. ומ"ש במהדורא להגיה אלא. גם כאן מלת אלא. הוא יתור נפיש. ולשון מגומגם.

### @22משנה ה

@11ר"א בר"י@33 לכאורה נראה שאין זה סתם רבי יהודא דמתניתין. מפני שא"כ לא יתכן ששנה רבי האב (סתם רבי יהודה) אחר הבן. אבל אינו הכרח. שכבר נמצאו רבים מאוחרים שנויים במשנה קודמים לקודמיהם. עשי"ע (סקל"א דקכ"ה).

### @22משנה ז

@11קמור @33פירע"ב מקורה. וחבירו כבש כשב כו' תי"ט. @44ואינו@55 נראה כן. כי לא נמצא דוגמת זה שתתהפך אות משמשת. והמיר מקומה עם אות שרשית. זהו דבר שלא שמענו עד כה. ולא ראינוהו בספר עדיין.

@11טומאה בתוכו הבית טמא@33 דהויא לה טומאה רצוצה בוקעת ועולה.

@11מרבך @33לתי"ט. ויתכן בעיני שהוא שם מורכב מן מורביות כו' ומן נדבכין ע"כ.

@11הרכבה @33זו אינה קולטת יפה. אכן בלעגי שפה. ואין צריך להאריך בזה. @44אבל@55 בזה כיון האמת לדעתי. שהמלה מן נדבך די אע שבכתוב. אלא שזה בא במ"ם. תחת הנו"ן. שכן יתחלפו בהרבה מקומות בכתוב. חטין. תחת חטים. ודומיו רבים. לפי ששתי אותיות אלה סמוכות. גם יש להן עזר מן האף. כמ"ש רמ"ק במהלך.

@11ולפי"ז @33אין כאן שינוי במלה. רק במ"ם בלבד. שהוא לשון חכמים לעצמו. והרגילו בזה האופן מאד. וצריך בדיקה בנוסחות ישנות אם תמצא המלה בדלי"ת. שהוא הנכון בלי ספק. עם שגרסת הר"מ ברי"ש. והוציאה לענין רחוק מאד. ובגמרא שלנו כתוב בדלי"ת. וכן בפירש"י.

## @00פרק ד

### @22משנה א

@11טומאה בבית מה שבתוכו. טהור @33ע"ל ר"ש שהעתיק בתי"ט. וי"ל דה"מ כשמכוסה בכפישה כו'. אע"פ שאינם מקבלים (כצ"ל) טומאה. @44ר"ל@55 שהם כלים בלתי מקבלים טומאה. כדתנן רפ"ח וי"א. דכפישה אינה מקבלת טומאה. אפ"ה בעו צמיד פתיל. כיון דכלים נינהו. אבל דלתותיו מגופות (כצ"ל) או מכוסה בנסר. שאין תורת כלי עליו כלל. מציל בלי צמיד פתיל.

## @00פרק ה

### @22משנה ה

@11ולחטאת @33כרע"ב כו' אינו אלא מדרבנן. תי"ט. @44לא@55 ידעתי מי הגיד לו זה. והלא ע"ה פסול דאורייתא לעדות ולשבועה. וכ"ה לכל דבר של תורה. אין לו נאמנות. שהתורה פסלתו.

### @22משנה ז

@11וכפישה @33עתי"ט ד"ה חצי טפח. ז"ל וכפישה הוי מלשון הכפישני באפר. שהוא לשון כפיה. @44דוגמתו@55 מצינו בלשון חכמים. פישון הגמל במדה כפושה מדד.

@11וכפישה נתונה כו'. @33ז"ל רע"ב כפישה סל גדול שכובשים שם הזיתים. @44לדעתי@55 אין צורך לכך לפי שאינו כלי קבול. אלא פשוטי כלי עץ הוא. דאין להם טומאה אלא מדרבנן. ולא בעי בא במדה בכלי כזה. @44ה'@55 יודע. כי כך פשוט היה בעיני מיד. ושוב מצאתיו ת"ל בסיום דתי"ט בשם מהר"ם. ושמחתי לראות שכוונתי אל האמת.

@11פחותה @33עתי"ט סד"ז. כלומר דאילו פקוקה. לא הוי דומיא דב"ח ומשו"ה ל"מ למתני ופקוקה.

@11לא @33כן אני אומר. אלא משום דא"כ הויא לה אוהל ומצלת. וטהור מה שבתוכה. ואפילו אין כל דבר מונח עליה. ואיך אפשר לומר טמא.

@11הרי @33שהוא בהפך ממה שחשב תי"ט מן הקצה אל הקצה. דוק ותשכח..

@11אם היה נסר חלק@33 כו'. ותמיהני כיון דכוורת פחותה איך מציל הנסר שעליה @44אין@55 מקום לתמיהתו. דהא ודאי מיירי בפחותה בלי פקיקה. וכפישה או נסר וסרידה נתונים על מקום הפחיתה. זה פשוט וברור. ותי"ט כד ניים ושכיב כתב כל זה.

## @00פרק ו

### @22משנה א

@11אדם @33כו' אבל לא לטהר ע"פ שדבר המקבל טומאה. אינו חוצץ בפני הטומאה. נ"ל. @44וצ"ע@55 א"כ יהא הגוי נעשה אוהל גם לטהר. ומתניתין סתמא תנן אדם. כל אדם במשמע. @44ונראה@55 כיון שראוי לקבל טומאה כשיתגייר. מקרי נמי מקבל טומאה, וכן כ"ח בכלל כלים דתנן הכא. אע"ג דאינו מקבל טומאה מגבו. כיון שמקבל מתוכו. הרי הוא ככל הכלים לענין זה.

@11ארבעה נושאין את הנדבך@33 צ"ע מ"ט אכפל תנא ונקט ארבעה. ותו מאי איריא דנסיב הנדבך.

### @22משנה ב

@11אם יכולים הגרוגרות@33 כו'. כרע"ב והוא שיהו גרוגרות שהסריחו כו' מלבד שצריך ג"כ שלא יהיו מוכשרין כו' תי"ט. @44לא@55 ידענא אמאי. הא כי אסרחו עפרא בעלמא הוו. מה לי הוכשרו. או לא.

@11ומ"ש @33בשם פיר"מ. לא נמצא כן בגמרא אלא ארקיק. לא בתאנים. @44ומתניתין@55 דאייתי תי"ט בידיה. לא משמע מנה מידי. התם באוכלים טהורים דחזו קמיירי תנא. הילכך האי תוספת דתי"ט. תמוהא היא ובדותא.

### @22משנה ג

@11וטומאה בתוכו@33 שנסדק הכותל. @44צ"ל@55 בין שהסדק הולך לארכו של כותל או לרחבו. כמש"ל בס"ד.

@11וטומאה בחללו@33 ואין בו פותח טפח.

@11הבית טמא@33 אם הסדק לרוחב הכותל. רחב לצד הבית פותח טפח. @44ואם@55 יש בחלל פותח טפח. אע"פ שאין יציאתו פותח טפח. כמש"ל פרק ד' משנה ב'. כך נראה לי.

@11והעומד מלמעלה טהור@33 אם הסדק ברוחב כמ"ש. @44ואם@55 באורך. צ"ל שאין בסדק פותח טפח לצד מעלה. שאם סדק פתוח כלפי מעלה טפח. ואדם מאהיל על הטומאה. איך יהא טהור. ועמ"ש בס"ד שלהי שבת.

@11והעומד מלמעלה טמא@33 אם סתום למעלה. מיירי שאין בחללו פותח טפח. ואם פתוח. צריך שיהא למעלה פותח טפח.

## @00פרק ז

### @22משנה א

@11שונית @33עתי"ט בשם מהר"ם לפרשו מלשון שן סלע.

@11זה @33הפירוש נכון ומקובל. ע"ל פ"ח מ"ב והשנינים. ומזה בלשון גמרא (בפרקא דחסידי) אהדרא ליה משוניתא. פירש"י שן סלע.

@11אין לנפלים פתיחת הקבר@33 לשון רע"ב סיומא דמילתא דרבי עקיבא היא והכי קאמר הא דאמרן משנפתח הקבר אין פנאי להלך. לא אמרינן אלא בנפל שעגל ראש כפיקה. כלומר שיש לו עגול ראש כפלך כו' אבל אם לא היה לנפל עיגול ראש כפיקה אלא קטן מזה. אע"פ שנפתח הקבר ויצא ראש הולד לחוץ יש פנאי. וחיישינן שמא יצא ראשו מן הבית הראשון ע"כ. @44העתקתיו@55 כי כולו מקשה אחת. לא מצאתי בו קורת רוח ולא נחת. תחלה מ"ש שי"ל עיגול ראש. משמע דלא בכל נפל קאמר. אלא בנפל שי"ל ראש עגול דווקא כפיקה עגולה. לא כשאינה כפיקה. @44לפי"ז@55 אין כל ראשי נפלים שוים בצורתם. אלא יש עגולים. (כדרך שאמר א"א להלל מ"מ ראשיהם של בבליים סגלגלים) ומשונים הם. אבל סתמא רחבים הם. ובאותם שהם כרוב הנולדים אר"י שנפתח הקבר כו'. @44א"ה@55 אימא סיפא אין לנפלים פה"ק. סתם נפלים. רובא משמע. והרי זה אינו נפל. @44ותו@55 מאי דמסיק. אבל קטן מפיקה אע"פ שנפתח הקבר כו' חיישינן שמא יצא ראשו בבית (כצ"ל) הראשון. זהו כדבר אשר אין לו שחר. וא"א לשמעו. שסותר משמעותו של לשון המשנה ברור מלל. שאין לנפלים פה"ק עד כו'. והוא מחה והפכו על פניו. דלפי פירושו עד כו' יש לו פה"ק דחייש ליציאת הראש פחות מפיקה. הילכך לא שמיע לי ולא ס"ל הך פירושא. אפילו אמרה יב"ן לא צייתנא ליה. @44ונ"ל@55 פירוש מרווח במשנתנו. ולהפך מדרך הר"מ. ובחדא מחיתא מתיישבא נמי קושית הר"ש. מההיא דבהמה המקשה. ונדחק בחנם לדעתי. דאוקמה בשלא עיגל ראש. ולדידי לא צריכנא לה. @44ולא@55 ידענא מ"ט ערבבו שני דברים נפרדים. איברא פירושא דמתניתין דלא כדסבר ר"מ. אפכא מסתברא. ותרי בבי אינון ודאי. רישא הב"ע במקשה לילד. היינו ולד גמור. שכלו לו חדשיו. ראשו ואיבריו שלמים. ומתוך שכבר גדול כל צרכו. לפיכך יש לו פתה"ק משנטלת בגפיה. כי מפני שהראש גס. והוא ולד שלם שנגמרה צורתו. ויש לו כח חזק. דוחק בכח ויוצא. על כן נפתח הקבר בודאי ויצא הראש לחוץ. ושוב אינה טומאה בלועה. ופתיחת הקבר. היא יציאת הולד חוץ לפרוזדור. שמשנעקר ומתחיל לצאת. אינה יכולה להלך עוד. לפי שהולד עומד בין ירכותיה. @44והא@55 דקרי לה הכא פתה"ק. ובדוכתא אחריתא יצא ראשו חוץ לפרוזדור.

@11היינו @33היכא דודאי הוציא ראשו. והכא בהתחלת יציאת הקבר איירי. דאכתי ספק הוא אם יצא ראשו מיד. כי למקשה לילד. יש משך זמן. עד שתגמר יציאת הראש כדינו. @44לכן@55 כאן הראשון טמא בספק. דהכא בנטלת באגפיה. ודאי כבר התחיל לצאת. אלא שעדיין יש ספק אם הוציא ראשו שם. @44ולא@55 סוף דבר ראש. אלא שתצא פדחתו בלבד. כדתנן בהמפלת דפדחת פוטרת. והויא לה יציאת ראש. @44אלא@55 דהתם בבהמה המקשה. אע"ג דאיירי נמי בולד גמור. שכלו לו חדשיו (שקרויה מקשה לילד כנ"ל) לא בנטלת בגפים מיירי. אלא בהתחלת קשוי. משבאו לה חבלי לידה. שהחיה מושיטה ידה למעיה. לידע אם נעקר הולד. ועדיין לא יצא כלל. לפיכך האשה טהורה בכל אופן. בין עגל ראש. או לא. לפי שהחיה בדקתה והבחינה שהולד עדיין עומד כולו בפנים. אע"פ שכבר הרגישה האשה התחלת חבלים כיולדה. @44לכן@55 האשה טהורה עד שיצא הולד. כלומר כדין יציאתו.

@11ובבא @33דסיפא. מילתא אחריתא היא. דעד הכא בפה"ק דוולדות גמורים קמיירי. והשתא אשמעינן דינא דנפלים בפה"ק. דשאנו נפלים. דלא נגמרו. ואין ראשן יכול לדחוק בכח. לפתוח הקבר ולצאת. עד שיהא לפחות גדול כפיקה. אז יש לו דין פתיחת הקבר. @44נ"מ@55 דאם התחיל קשויו בבית ראשון. ויצאה לבית שני. דינו כדין מקשה בולד שלם. שהראשון טמא בספק. שמא הוציא פדחתו. שמשעיגל ראש כפיקה. כבר הגיע לו כח וגסות ראש המספיק לפתוח הקבר. אבל פחות מזה אין כאן ספק. והראשון טהור. שאין לחוש לגמרי לפה"ק בראש קטן מפיקה. הרי זה פירוש ברור ומחוור. בלי ספק כפתור ופרח.

@11לענין @33יציאת ראש פרוזדור ובית החיצון. עיין במגדל שלי. נחל ז' לבריכה עליונה.

### @22משנה ה

@11יצא הראשון מת והשני חי טהור @33מטומאת מת. והקשה ראב"ד א"א זה שהרי האשה טמאה כו' וככ"מ הב"ע כשהקיפו הרחם בפשוטי כ"ע כו'.

@11הא @33ודאי חוכא כההיא דפג"ה כיוצא בזו. משום יגדיל תורה. אורחא דתלמודא הוא. אבל לפרושי מתניתין כה"ג לא אשכחנא. וליכא דסא"ד. בדכוותה אשכחן. איכפל תנא לאשמועין ננס. ושאר שינויי דחיקי. כדאיתא פ"ק דשבת. הכא נמי סתמא תנן. ומאי פסקה. @44ונחזי@55 אנן לכי דייקינן. גברא קחזינן קושיא לא קחזינן. ולא צריכינן לסתמא דחיקא. אלא ודאי סתמא בהווה ובנוהג שבעולם דבר התנא. אפ"ה לק"מ. לפי דרך המקשה לילד. החיה מטפלת בה. לעזור לולד ולהוציאו בידיה אם מת. שאין לו כח לצאת מעצמו. @44והכא@55 במאי עסקינן. כשיצא ע"י החיה. שלקחתו בין אצבעותיה והוציאתו. באופן שלא נגע באמו בצאתו החוצה. אלא בחיה לבדה. נמצאת אמו לא נטמאה אלא טומאת ערב. מחמת שנגעה בחיה. וכשיצא אחריו השני חי. סתמא דמילתא אינו צריך לעזר החיה להוציאו כנ"ל. הלכך כה"ג טהור הוא לגמרי מטומאת מת (כשלא נגעה בו החיה) ולא צריך הזאה כדתנן התם שהאדם שנים. ברית הן הן הדברים שנאמרו למשה מסיני.

@11בשפיר אחד@33 כו' וטעמא כו' ואין טעם לומר שהשפירים מפסיקים. ע"כ תי"ט@44 איברא@55 הכי הוא. אבל מיהא טעמא בעי. ואמאי תלי לה באוירא. ולדידי פשיטא לי. דאית ליה לשפיר דין יד ושומר. דטמא ומטמא.

### @22משנה ו

@11מחתכין את הולד@33 דכל זמן שלא יצא לאויר העולם. לאו נפש הוא ניתן להרגו. רש"י פרק ז' דסנהדרין. @44אע"ג@55 דישראל הוזהרו על העוברין (עשי"ע סמ"ג) אלא לגבי האם הוא דלא חשיב נפש. וניתן להרגו כדי להצילה. ועוד משום דרודף הוא וניתן להצילה בנפשו. ואפילו היה גדול ב"ק ועיין שי"ע (ססמ"א) ואבן בוחן לאוצר הטוב שלי.

## @00פרק ח

### @22משנה א

@11ויריעה כו' וסדין@33 מוקי לה ר"י בתו' שבת (כח"ב) בשל משי ומחוברים בקביעות. @44ר"ל@55 אע"ג דשל משי ודאי מיטמא במת. כדאיתא התם (כז"א) דמרבי הכלך וכל מיני בגדים. עוד בפב"א (סד"א) מרבי כל ארוג. א"ה מקבלין טומאה נינהו. ואיך יחוצו. מיהא במחובר בטלו מתורת בגד. ותו לא מקבלי טומאה. דאינו מיטמא טומאת אוהלים אלא פשתן. דאוהל של פשתן לבדו הוא שמקבל טומאה במחובר. ואעפ"כ חוצץ מגזרת הכתוב. והיא גם שטת הראב"ד בפ"ה מהלכות טה"מ. @44אך@55 הר"ש בפירושו במשנתנו. לא מפליג. ולא שני ליה בין הני לשל פשתן. אלא כולהו שוו בענין טומאת אוהל. דאע"ג דמקבלי טומאה. חוצצים הם בפני הטומאה. כשהם נטויים אוהלים. ואין פשתן חלוק בענין זה.

@11אלא @33שכל היוצא ממנו. אינו מטמא טומאת אוהלים אלא הוא לבדו. לאפוקי שאר דברים היוצאים מן העץ. דבשאר מיני הצומח. אין חלוק בהם. שכל הנעשה מהם. ועשוים אוהל מקבלים טומאה. וחוצצים. משא"כ בעץ הפשתן. שכל היוצא ממנו אינו מטמא טומאת אוהלים אלא פשתן. שהבגד של פשתים העשוי אוהל מתטמא הוא עצמו בטומאה שתחתיו. כמו שמביא טומאה לאדם וכלים שתחתיו. וחוצץ בפני הטומאה שאינה תחתיו. להציל מה שתחתיו מן הטומאה. @44אבל@55 שאר היוצא ממנו. שהם כל כלי עץ. איך שיהיו בין פשוטין בין מקבלין. וכן מחצלת ומפץ. אין בהן טומאת אהלים. (אע"ג דודאי אית בהו דררא דטומאה (עיין להלן פט"ו מ"ז) וספ"ב דסוכה. ומ"ש שם) שאינם מקבלים טומאת אוהל לעצמם. אע"פ שמביאים. ככל הני דחשיב במתניתין. השדה התיבה והמגדל כוורת ויריעה. וסדין נמי. סתמא אינו אלא פשתן. וכדמוכח מסדין בציצית. לכן אין שטת ר"י הנ"ל נוחה בעיני. אלא סתמא כפירושו בכל מקום. ושטת הר"ש היא המחוורת. ואין לחדש דבר מעתה במשנתנו. וסדין כפשוטו. הוא בגד פשתן.

@11ועדר בהמה@33 כשאוהל פרוס עליהן. מביאין הטומאה תחתיהן. ומצילין שעל גביהן.

@11ואוכלים @33אבל משקים בין טמאים בין טהורים ודאי לא מביאים ולא חוצצים. דאי קרושים נינהו. לא עדיפי מכפור וגליד. ואי בנתונים בכלים אפילו בכלי חרס. מאי מהניא להו טהרתם. הרי עלולים לקבל טומאה. אם לא בכלי מוקף פתיל. ואז אע"פ שהמשקין טהורין. הא אינו נעשה אוהל אלא לטמא. גם אינו מציל בלי דפנות אוהלים.

@11אירוס והקיסוס@33 כו' כל הני במחוברים איירי.

### @22משנה ב

@11והגהרים @33מין חורים. שמשם בא האור. רע"ב.

@11לפי @33נוסחת התי"ט בגימ"ל. נראה שהיה מפרש המלה מענין גהה ונוגה. יגיה אורו. @44אכן@55 לא אדע מה טיבה של הרי"ש. ויותר נ"ל שנוסחת הרע"ב היא הנהרים בנו"ן. זה עולה יפה עם באורו. גם מצינו לו חבר במקרא המנהרות. שהם דוגמת אלה ממש. וקרוין על שם האורה. הנכנסת דרך החורים. וזה מכוון.

@11והסככות @33עתי"ט שנתקשה לו דבר זה מאד. אי לאו אוהל דאורייתא נינהו כדברי הר"ש. השתא אפילו הטומאה ידועה איה מקומה. והנזיר עבר שם. אפ"ה אינו מגלח. לפי שאינו אלא מדרבנן. כו'.

@11בהא @33לא ידענא מאי קאמר מר. קטעי בדאורייתא ובדרבנן. @44עוד@55 כתב וכן גבי כותים. דכיון שהן מדרבנן. אמאי אינן נאמנין. @44הא@55 נמי קשיא כחומץ לשנים. וגם אדרבה היא הנותנת. משום דאינה אלא מדרבנן. לא מהימני עליה. כדקתני טעמא. כל דבר שחשודין בו. אין נאמנין עליו. לכן כל מ"ש והאריך בכאן. לא דק. @44מש"ע@55 על התו' דנזיר שכתבו. ובמסכת נדה משמע דמהלך ע"פ כולה טמא כודאי. שלא יכול לעמוד על דבריהם. שלא ראה כן בספ"ז דנדה. והא דאיתא שם דכותי המהלך ע"פ כולה נאמן לפי שהוא טמא ודאי כו'. שהיא בשדה שנאבד בה קבר. שיש קבר ודאי שם הטומאה מדאורייתא. משא"כ באלו הטמאים משום אוהל. ואין כאן אוהל דאוריי'. עכ"ל.

@11וכד @33ניים ושכיב אמרה בודאי. כי מאי שנא שדה שאבד בה קבר. דחשיב ליה טומאה דאורייתא טפי מקבר שנאבד תחת הסככות. והפרעות. והוא מהלך ע"פ כולן. ולעיל קאמר דאפילו בטומאה ידועה. והנזיר עבר. אינו טמא אלא מדרבנן. הרי שדבריו מבולבלים תכלית הבלבול. כמי שלא ידע ספר מעולם (שוב עיינתי בגמרא. וראיתי שנאמרו הדברים. שכותי נאמן לומר על הקבר שאבד בשדה. ותחת אילן המיסך בשוה. ומוקמינן לה במהלך ע"פ כולן. הא בהדיא היינו סככות. ואפילו לא היה נאמר בפירוש. ממילא משמע. דחדא מילתא היא לגמרי. דכיון דמהימן עלה אפילו בלא אוהל אחרינא. ומכ"ש כי איכא נמי אוהל. איברא אילו אצטריכא ליה. כדבעינן למימר בס"ד מיהו מ"ש תי"ט לא נהיר ולא צהיר. ולא חזי ליה מאי דקמיה).

@11ומאי @33דקסבר תי"ט באלה הטמאים משום אוהל דרבנן. אין כאן אוהל דאורייתא אפילו במהלך ע"פ כולן. @44טעות@55 גדולה היא בידו. דמאי מהני שאין אלה אוהל דאורייתא. כיאיתא לטומאה דאורייתא תחת אחד השיחים או האבנים. והוא הלך ע"פ כולן. דודאי האהיל על הטומאה. הרי טימא עצמו במת. משו"ה פשיטא. דמהימן בכה"ג. כמו במהלך בשדה שאבד בה קבר. מאי איכא בין האי להאי. זה פשוט מאד. @44אמנם@55 מ"ש תו' דנזיר כמתמיהים על דברי עצמן. שכתבו מתחלה דאף אם יש ודאי טומאה תחת אחת מהן והלך ע"פ כולן טהור מ"ה. ומסיימי דבמסכת נדה משמע דטמא כודאי.

@11נמי @33לק"מ. דפשיטא שפיר קאמרי מעיקרא. דכי נמי הלך ע"פ כולן. אינו טמא אלא דרבנן. דמ"ה טהור מעליא היא. דספק טומאה בר"ה רחמנא טהריה. משו"ה לדידן ודאי אין כאן טומאה של תורה. @44מיהת@55 כותים לית להו הך מילתא. דספק טומאה בר"ה טהור. דהילכתא גמירי לה. @44איברא@55 לדידהו נמי אע"ג דלספיקא לא חיישי. מיהו כי עבר ע"פ כולה. דהשתא ברי עבר על מקום הטומאה. אע"פ שאינו יודע מקומה. לא חשיב ספק לגבייהו. אלא ודאי נגע חשיב לדידהו. משו"ה מהימן כה"ג. זה ברור לענ"ד.

@11עפי"ז @33דברי תו' נכונים. וא"צ לזוז מהם. עם שלא עיינתי בגמרא בעת כותבי זה. ודברי תי"ט בכאן תמוהים. לא ראיתי. כמוהם. וכ"ש שהוספתי תימה עליו. כשחזרתי לראות ולעיין בגמרא. אמרתי שישו בני מעי.

### @22משנה ג

@11שאינן עשוין אהלים@33 לרע"ב. אין נטועין כו' שהרי רש"י מפרש כאהלים נטע. כשמים המתוחים כאוהל תי"ט.

@11נעלם @33ממנו כתוב ויטע אהלי אפדנו.

### @22משנה ד

@11מסכת@33 לענין קריאת המלה. עמ"ש תי"ט בהקדמתו.

@11והסריגות @33צ"ע אם הם של עץ. או אף של ברזל.

@11וכיפת הברד @33היא אבן הברד. השנויה ריש פרק ז' דמקואות. תרגום סלע. כיפא. כך נ"ל ברור.

@11והעוף הפורח@33 קשיא ליה לתי"ט. לפמ"ש הרע"ב לעיל והעוף ששכן דווקא קשור. א"כ הכא אפילו הכא אינו פורח נמי. @44האריך@55 בשפת יתר. והטריח עצמו בחנם. כי אם אינו קשור. היינו פורח. זה פשוט מאד. וה"ק נמי תלמודא בהדיא. טורח זה למה.

### @22משנה ו

@11הן טהורות@33 כו'. לכאורה דבר תמוה הוא. איך אפשר להיות החביות טהורות. אם כל מה שבבית טמא. @44לכן@55 נ"ל פירושו. דמה שבחביות טהור. משום דמוקפות. אין טומאה נכנסת לתוכן. ומצילות על מה שבתוכן. אבל אינהו ודאי טמאות.

@11אי נמי @33בחביות של חרס איירי. דאינן מטמאות מגבן. וכך היא סתם חבית דמתניתין של חרס ודאי כמ"ש רפ"ג דקמא.

## @00פרק ט

### @22משנה א

@11בתי"ט @33ד"ה כל. וכי קתני ע"ג. מפרש דהיינו בחלק שיש ממנה תחת הבית. נ"ל שצ"ל בתוך הבית.

@11שם @33ד"ה בתוכה. פירוש בדופן שבמזרח ושבמערב או צפון ודרום (כלומר בכוורת העומדת על שוליה כו') @44לשון@55 זה בלתי מדויק. אע"פ שמסיים וכתב ודוק. דהא לאו בעומדת על שוליה עסקינן. וכך צ"ל. שהסבירה ברוחות ד'. כאילו היא עומדת כו'.

@11בא"ד @33ומשום דיש נקב טמא. הגיה התי"ט וז"ל (נ"ל שתיבת טמא ט"ס). ע"כ.

@11במ"כ @33הוא הסופר שטעה. במה שהגיה בלשון מהר"ם הנקי. וק"ל.

### @22משנה ג

@11מחולחלת @33שהדפנות נקובות. רע"ב.

@11עיקר @33לשון חלחול. נגזר מן חלל. אלא שנכפל בו גם פ"א השורש. להורות על ענין רבוי חללים ותכיפתם. ויש לו עדים רבים במשנה. כמו בפ"ד דמקואות. ופ"א דט"י. וכן בגמרא. ארעא חלחולו מחלחלא. פ"ג דחגיגה. ופרק העור והרוטב. @44תי"ט@55 ד"ה או (דעע"א שטה י') דכיון שפתוחה. צ"ל. שפחותה. @44שם@55 ד"ה כנגדו. וכראב"ד כאן צריך טעם כו' שהרי היא רצוצה.

@11צ"ע @33מאי קשיא ליה להר"א הא השתא בגבוהה מן הארץ טפח קיימינן. דיש לו אוהל. ואינה רצוצה. גם דברי מהר"ם שבתי"ט. צ"ע. כמדומני גרסא אחרינא היה לו ז"ל בבבא זו.

### @22משנה יא

@11בתי"ט @33ד"ה הכל. ע"ל מהר"ם. אבל האויר שלא כנגד הכוורת כו'. @44נראה@55 שפת יתר במ"כ.

### @22משנה טז

@11עיין @33תי"ט ד"ה הכל ג) (ע"ג בראשו וקשיא ליה. כצ"ל) ומכאן אני מיישב פ"ק דפסחים התם רביעי הכא שלישי. דאוכל הנוגע באוכל הנוגע במת הוי ראשון. כמו אוכל הנוגע במת. ולא יקשה לפירש"י התם. עכ"ד. @44ולא@55 ירדתי לסוף דעתו בזה. דהא רש"י אב משוי לאוכל.

## @00פרק י

### @22משנה ב

@11אין בארובה פ"ט @33קמ"ל דאפילו בפחות מטפח. ל"א בטומאה לבוד. רע"ב. @44ר"ל@55 לא אמרינן שיהא בין כנגד ארובה. בין הבית. הכל טמא בכל גוונא.

@11ר"מ מטמא@33 צ"ע מאי טעמיה.

@11אם טומאה קדמה את רגלו טמא@33 שהרי בעת שנתן רגלו האהיל על הטומאה. @44גם@55 זה צ"ע. הא אמר מר פחות מטפח. כסתום דמי. ואין טומאה יוצאת בפחות מטפח.

@11ואם רגלו קדמה א"ה טהור @33שקודם שבאה הטומאה כבר נעשה אוהל סתום. ובשעה שנכנסה בו הטומאה. אין בארובה פ"ט. רע"ב. @44גם@55 את זו לא הבינותי. הא השתא בהכי קיימינן. ומאי איריא קדמה רגלו כו'. @44ורע"ב@55 מרוקא דהר"ש תפי לה. וקצרה דעתי לרדת לסוף דעתו בזה.

### @22משנה ג

@11רי"א אם יש בטומאה כדי שתחלק @33 כו' כנגד הטומאה טמא. טעמיה דר' יוסי נמי לא ידענא.

### @22משנה ה

@11אין טמא אלא תחתון@33 עיין לשון רע"ב. וטהורה העליה. אע"פ שארובה של עלייה סתומה. @44ר"ל@55 של עלייה העליונה.

## @00פרק יא

### @22משנה ב

@11אכסדרה @33ע"ל תי"ט. ומהר"ם כתב הכא ל"פ משום דפתוחה מג' צדדין כו'. @44אכסדרה@55 ישנה מאופנים שונים. יש שהיא פרוצה ופתוחה מכל רוחותיה. ועומדת על פצימין ועמודים. עיין בהקומץ רבה כמה גווני. אכסדרה רומיתא. ואכסדרה דבי רב.

### @22משנה ו

@11והאהילו עליו@33 על החי המוטל על האסקופה.

### @22משנה ז

@11כמה תשהה@33 הטומאה.

### @22משנה ח

@11וכפישה ע"פ החדות@33 וטומאה בבית.

## @00פרק יב

### @22משנה א

@11טהורים @33עתי"ט. כתב מהר"ם דכלים שתחתיו בכ"מ טמאים כו'.

@11לא @33ידענא מאי שיאטיה הכא וכנראה אישן קאי. ואין זה מקומו אלא להלן במ"ג.

@11סרידה @33מעשה רשת. תרגום עובד סרדתא (לקח מפיר"מ) אגב שטפא אתיא ליה. כי מעשה רשת. תרגומו עובד מצדתא. אבל רישא דקרא מכבר. תרגומו סרדא.

@11טומאה תחתיו או על גביו@33 לגרסא זו אתנור קאי. לשון זכר.

### @22משנה ד

@11שפחתו @33נראה דלשון רבים. אעריסה וסנדלה קאי. ששניהם גרמו. רצוני מחמת כבדם עשו פחת (ומד"ג שפחת ל"מ. גם מד"ג שפחתה. ל"מ. וקאי אעריסה). בתוך הבית. ר"ל בתקרה שעל הבית. @44ולשון@55 רע"ב שנפחת הגג של עליה. @44הוא@55 לשון מגומגם ומעוקם. הכי הל"ל נפחת קרקע עליה שהוא תקרת הבית. ולישנא דפיר"מ אטעייה לרע"ב. שנראה בו גג הבית. והיינו הך. דגגו הוא קרקעה של עלייה. לא גגה.

### @22משנה ה

@11קורות@33 כו' שאין עליהן מעזיבה. ל"ד אלא בלי תקרה כלל. כך פירש"י. @44כתי"ט@55 בשם מהר"ם וז"ל. משום דקבעי למתני סיפא כו' כולן טמאות כו' דאי יש עליהן מעזיבה ותקרה על כל שורות. תחתיהן טמא ותו לא. דתו"מ חוצצים.

@11לא @33ירדתי לסוף דעת מהר"מ בזה. דמשמע רישא שאין עליהן מעזיבה. כדי נסבה. ור"ל דבין יש מעזיבה ותקרה או לא. הכל אחד ושוה. דכיון דבמכוונות איירי. וטומאה תחתיהן. לעולם תחתיהן טמא. מה לי אין מעזיבה או יש. אלא משום סיפא נקטה. דקתני העליונות כבין התחתונות טומאה תחת אחת. תחת כולן טמא. משו"ה קתני שאין עליהן. דאי יש. תחתיהן טמא. ותו לא. @44הא@55 מילתא דתמיהא טובא. כלפי לייא. איברא אפכא הוא. אין עליהן מעזיבה מצרך צריכא. ולא סגי בלא"ה ברישא. דדווקא כי אין עליהן מעזיבה. שהקורות של שורות נפרדות זו מזו (אפילו כל שהוא. אין הטומאה עוברת מתחת זו לתחת זו. שאין לבוד בהלכות טומאה) טומאה תחתיהן. תחתיהן טמא. ותו לא (ר"ל לאפוקי קורות שבצדה של זו באותה שורה. וזה שוה בין בשורה עליונה בין בתחתונה. הכל אחת) אין טמא אלא זו שטומאה תחתיה. @44ואילו@55 יש מעזיבה. לא אכפת לן היכן טומאה מונחת. שאפילו אינה אלא תחת קורה אחת. מביאה טומאה תחת כל השורה ההיא. וברישא כמו בסיפא.

@11והשתא @33דאתינן להכי פירושא דמתניתין בהפך ממה שחשב מהר"ם. מן הקצה אל הקצה. דברישא ודאי צריכא. ובסיפא לא נצרכה. ולא נפקא לן מידי במעזיבה. דבלא מעזיבה נמי תחת כולן טמא. כיון דאמרינן גוד אחית ואסיק. לעולם הרי הן כמו שיש עליהן מעזיבה. ותחת כולן טמא. שהרי כאן תקרה שלמה. @44ותי"ט@55 לא חלי ולא מרגיש. לא מחי לה אמוחא. וכתב דבין ברישא כו' נמי צריכא ומסיים וקל להבין. קמודי במקצת מיהו. ולא ידיעא טענתיה במאי. ומאי דעתיה. ובמאי קדחי לדמהר"ם בכדי. מי האיש ויבן את זאת. מאן דמתרגם לי מתניתין אליביה. מובילנא מאניה בתריה לבי מסותא.

@11טומאה תחת אחת מהן@33 מהעליונות כך פירש הר"ש. @44ולא@55 קאימנא אדעתיה שפיר. דא"ה. היינו סיפא. בין התחתונה לעליונה ביניהם טמא. מאי בין רישא לסיפא. @44וצ"ל@55 רישא מיירי באחת לבדה. שאין אחרת מכוונת כנגדה. והן מכוונות דקאמר. משום סיפא נקטה. דקבעי למימר בין התחתונה לעליונה. וברישא קמפרש דינה דאחת יחידית (שאין כולן זו ע"ג זו. אלא בשורה אחת משתי אלה. במקום שהן שתים זו למעלה מזו הן מכוונות. אך יש בשורה אחת איזה קורה. שאין אחרת כנגדה בשורה שנית) הדר מפרש דינא דמכוונות.

### @22משנה ו

@11בזמן שהיא מרובעת ד'@33 ק"ל דלגופיה לא אצטריך. שכשאני צריך למדוד כל הד' צדדין. כשמדדתי האחד. למה לי למדוד כל הד' צדדין. תי"ט. @44זה@55 אינו כלום כי מי יגיד לנו שהוא מרובע שוה. שמא הולך ומיצר בצד אחר. לכן בודאי צריך למדוד גם שאר הרוחות. ואפילו במדידת החוט כולו. אין די. כי מודיעני שאין צד אחד רחב. וצד שני קצר. @44אבל@55 ר"ל. שצריך למדוד שיהא מרובע שוה מארבע רוחותיו. @44אלא@55 דאי הכי. קשיא סיפא. שהמרובע כו'. למאי תנייה.

## @00פרק יג

### @22משנה ד

@11ולאספתי @33נראה שהוא מלשון סייף. והוא חרב קטן לפיכך נוספו בו אותיות. להורות על קטנותו. ע"ד אישון ירקרק אדמדם. וכן בלשון משנה. גיגית. גת קטנה. בודידה. בית בד קטן. וכן רבים. גם לפי גרסת התוספתא ופירושו של ראב"ד. צ"ל אצבתי. הוא צבת קטן ע"ד הנ"ל.

@11עיין @33תי"ט. כתב על זה וכ"מ שאינו יודע מה ענין לקנה מנורה בחור שבכותל. @44אני@55 אומר בקל יתכן זה. כגון שהמנורה עומדת בצד הכותל סמוך לנקב בפנים. באופן שקנה שלה נכנס בחור שבכותל. כדי שתאיר גם בצד האחר של כותל בחוץ. כגון בפרוזדור. או בחדר הסמוך. לכן עושה חור בכותל המפסיק. שיכנס בו קנה אחד מן המנורה. שיאיר דרך שם. וכן הענין בנר. שמעמידו שם בחור של כותל להאיר. ולהפיץ אורו. בשני המקומות כאחד. ממילא מניח גם צבת קטן בצד הנר. למחוט בו ראש הפתילה. הנשרף ונעשה פחם.

### @22משנה ה

@11פחות מכזית @33עתי"ט. ומהר"ם כתב דנ"ל להכי תנייה לאשמועינן דאם החלון גדול כ"כ כו' כולהו מצטרפי למעט ע"כ. @44בזה@55 מתיישב להבין. היאך חצי שעורה ימעט. כי אף אם אמרו בדכוותה כל שעורי חכמים כך כו'. חסר קורטוב אינו יכול לטבול. לחומרא אמרו. אבל להקל קשה מאד לומר כן.

@11וככי @33כרע"ב. ואני שמעתי כמין קורי עכביש כו' ל"י למה כ"כ מפי השמועה כו'. @44לא@55 ידע מר. שהשמיעה בלשון חז"ל. היא קבלת הדבר. כמו שנהגו לומר במדרשם על הכתוב. שומע אני כך. והרבה כמוהו גם בכתוב. וכן רגיל על לשונו של רע"ב פעמים רבות.

### @22משנה ו

@11ולא כזית@33 כו' עתי"ט סה"ד דמסיים ודברים תמוהים הם. @44לא@55 ידענא מה תיוהא קחזי ביה ומאי קשיא ליה בדמהר"ם. דלא גברא דמדחי בגילא דחיטתא הוא.

@11ולא לבנה@33 סתם לבנים שלהם. אינם שרופים.

@11דבשרופים @33ודאי מודה ר"מ.

@11וחכ"א @33עיין רע"ב שכתב ורבנן סברי לא טמאו אלא גוש כו' ולא העפר אפי' לאחר שגבלו @44נראה@55 ר"ל אפילו רק גבלו ולא נשרף. שוב אינו טמא. ותי"ט הבין בהפך. ולא ירדתי לסוף דעתו.

## @00פרק יד

### @22משנה ד

@11טומאה תחתיו@33 דוקא בזיז שהוא למעלה מיב"ט. הר"א. וככ"מ כלומר שאילו לא היה למעלה מיב"ט. היה מביא הטומאה בכ"ש ופשוט הוא ע"כ. תי"ט. @44לענ"ד@55 לא פשיטא כולי האי. שאם אמרו בזיז כל שהו. בשהוא על פני כל הפתח. לא אמרו על פני מקצתו. @44ותדע@55 דהכא אף למטה מיב"ט איירי. מאכסדרה. ודוק. @44וזיל@55 נמי בתר טעמא דכתב רע"ב. ואי איתא כדברי הר"א א"ה מאי חומריה דזיז.

## @00פרק טו

### @22משנה ד

@11מן הצדדים@33 צ"ע. אם במחיצות מגיעות לתקרה איירי, מאי קמ"ל היינו חדר אחר ובית אחר. @44ואי@55 בעינן מגיעות. צריך לידע כמה הוא שעור הפתיחה.

@11וכן @33צ"ע עוד. אם במחיצות הולכות מעבר אל עבר. על פני כל הבית. איירי. @44וכן@55 יש לספק בחציצה מן הקורות. אם צריכה להיות פרוסה ע"פ כולו. @44וגם@55 כמה יהא בין חציצה לכותל ולתקרה. כל זה צריך באור. @44איברא@55 הא ודאי פשיטא לי. דלא מיירי בחולק האויר לשנים. בשטחו או בגבהו דאי הכי. לא ידענא. מאי ניהו דאקרי בית. ומאי הוא דקרי ליה חצץ. @44ותו@55 דא"כ. לתני בית שחלקו. אלא הב"ע. שחצצו סמוך לכותל או לתקרה. באופן שהמחיצה טפלה ובטלה לגבי כותל. ולגבי תקרה.

### @22משנה ח

@11חצר הקבר@33 זו הגת שהמערות פתוחות לתוכה. עספ"ו דבתרא.

@11ונראה @33שחצר הנזכר שם וכאן אחת היא.

@11טהור @33כו'. פירש רע"ב. כ"ז שיש בה ד"א. טהור העומד בה. וצ"ל דאזיל בשדה תיבה כו' (תי"ט בשם רשב"ם) @44ואין@55 זה מוכרח מי לא עסקינן שהעמיד סולם (בלתי נשען על דפני החצר) באמצע חצר וירד. ולא יבצר עשוהו בכמה אופנים על דרך זה.

@11בא"ד @33(בתי"ט דפד"א) ועוד בה שלישיה מנ"ל לפרש כן אדב"ש. @44דעדיפא@55 טפי הו"ל לאקשויי. דא"ה ב"ש מקילי טובא מדב"ה. וזה פלא. שלא הרגיש תי"ט. וצ"ע בר"ש.

### @22משנה ט

@11ועשאה גולל@33 הוא הדין לדופק ונקט גולל. לאשמועינן רבותא בסיפא.

@11והחבית והמשקין טהורין@33 כשהוסרה החבית מן הקבר. אינה מטמאה את הנוגע בה.

### @22משנה י

@11אם יש בידו פ"ט@33 עיין פירוש ר"מ. הביאו תי"ט. @44ומשכחת@55 לה נמי. בידו של גדול. שאין בה פותח טפח. כגון שמאהיל בחודה של פס יד.

## @00פרק טז

### @22משנה ג

@11מצא שלשה@33 כו'. עיין לשון רע"ב דבאחד או שנים. אנו תולים שלא נקברו אלא לפי שעה.

@11הולכין @33בה לקולא. משום דפינוי מת ממקומו. איסורא דרבנן הוא.

### @22משנה ד

@11הבודק @33עיין לשון רע"ב. צריך לחפור עד כו'. @44כלומר@55 אמה שהוא חופר. צריך לחפור בעומק. עד שמגיע כו'.

### @22משנה ה

@11עיין @33פירוש ר"ש ס"פ. כל שי"ל נחלה י"ל גבול. @44קשיא@55 לי הא ס"פ דם נדה משמע. כותים אינהו דדרוש הכי. אנן לא.

## @00פרק יז

### @22משנה א

@11החורש @33דיעבד. @44לפי@55 שאסור אפילו לפנות מקום שם קבר ישראל (ע"ל מ"ג) כ"ש לחרוש.

@11ה"ז עושה בה"פ@33 נ"ל שלא גזרו על בה"פ אלא כדי שלא יחרושו את הקברים.

@11בית פרס@33 ע"ל רע"ב. שכתב שמעתי ע"ש שפרסות ב"א נמנעים כו'. וקיים תי"ט הדבר ותלהו באילן גדול בעל תוספות. @44צ"ע@55 שם. כי הלא נראה שאין טעם וריח בפירוש זה. ומהפך פשטא.

### @22משנה ג

@11מלטימיא@33 עיין לעיל ר"פ. אז תבין טעם משנה זו. דאי משום חשש טומאה היתה גזרת בה"פ. כלפי לייא. והיינו נמי טעמא דמתניתין דלעיל. ודלקמן בסמוך.

## @00פרק יח

### @22משנה א

@11מזין @33עתי"ט (דיין היוצא כו' אינו טהור. כצ"ל) אבל לרמב"ם לעולם מזין אפילו על הטהורין. @44באמת@55 דעה זרה היא. כלפי לייא. אתו לאטהורינהו. וקמטמו להו.

### @22משנה ב

@11נטעת כל נטע@33 הרמ"כ לפי שהשרשין יורדין כו' @44צ"ע@55 האם שרשין בני קבולי טומאה נינהו. מה אכפת לן בהו.

@11נזרעת כל זרע כו'. @33העתיק תי"ט גם בכאן לר"מ. לפי שאין שרשי זרעים מגיעים כו'.

@11והוא @33כמו כן דבר תמוה וזר כדלעיל. וצ"ע ליישב דלא להוו מיליה דגברא רבה כחוכא.

### @22משנה ג

@11שאינו עושה פירות @33לפי שיש אילני סרק שעושין פירות. שאינן נאכלין לאדם. @44ותו@55 לאפוקי מתנאי דמ"ד פ"ו דכלאים.

@11ושורף את הקש @33פירש רע"ב שמא יש בהן עצם כשעורה כו'. אבל הר"מ כו'.

@11מאי @33אבל. היינו נמי טעמיה ממש. דאל"ה. אטו קש ועצה טמאין.

@11הקש @33פירש רע"ב תבן. וק"ל לתי"ט. דבכ"מ תנן תבן וקש. @44ולק"מ@55 שר"ל כאן התבן הדק. @44ואמנם@55 תבן שאצל קש. הוא הקנה הארוך הנקצר. כמ"ש ברפ"ט דמציעא.

### @22משנה ד

@11ולנזיר בש"א בודקין@33 תמיהני דסתמא תנן בפרק ז' דנזיר כו'. לכן נ"ל הא דב"ש במקום ב"ה אינו משנה. היינו לעקרה לגמרי כו'. תי"ט. @44לא@55 נהירא לגמרי. @44ולדידי@55 לק"מ. אב"א איפוך. והתם בנזיר. בדלא בדק איירי.

@11א"נ @33דבדק ולא אשכח. והא קמ"ל דעפר בית הפרס. טהור. וכל כמה דלא אשכח. טהור הוא. וסמכינן אבדיקה. @44ואב"א@55 לא תיפוך. דילמא אין הכי נמי הלכה כדברי ב"ש בזו. כדאשכחן טובא. עמ"ש בס"ד במהדורא ריש ברכות. ורפ"ח. וההיא דנזיר אליבא דב"ש איתניא. ומתוקמא בגווני דאמרן.

### @22משנה ז

@11מדורות @33עמ"ש בס"ד ספ"ז דנדה. @44ולפמ"ש@55 שם. נ"ל עיקר. גרסת מדורות כותים. וקודם גזרה. ודווקא כי איכא צד כותי. ובתוספתא דידן ל"ג נכרי נשוי נכרית.

### @22משנה ח

@11ואם היה עבד או אשה כו' @33לשון רע"ב עבד של ישראל או אשה ישראלית כו'. ולר"מ בחבורו עבד מישראל. ונראה בעיני שאין ר"ל עבד עברי. דצריכא למימרא. אלא עבד מישראל שנמכר לגר תושב או לעקר. וקמ"ל דנאמן לשמור המדור כו' ע"כ תי"ט. @44נ"ל@55 שבוש הוא. שאין זה נקרא סתם עבד של ישראל. אלא לשון המשנה הוא כמשמעו. עבד כנעני (שהוא העבד המוחלט בלי שם לווי) שלישראל. @44ודקשיא@55 ליה מעבד דעושה מדור. לק"מ. @44מי@55 לא שאני ליה למר. בין עבד של ישראל. שמעמידו רבו שם לשמרו. ובין עבד דעלמא. דלית ליה אימתא דרביה. ודאי הוא עצמו. חשוד על הזנות (כמצות כנען אביו עליו) כשאין משגיח עליו. וכן הדבר בשפחה פשיטא דבשפחתו של ישראל עסקינן. שיש לה נאמנות. כשהיא בבית רבה ישראל. וכדמהימנינן להו באיסורין במילי אחריני (כההיא דתנן פרק ה' דעירובין. אפילו עבד אפילו שפחה נאמנין לומר ע"כ תחום שבת. ובשלהי יבמות. משיאין ע"פ עבד. וע"פ שפחה. ופ"ו דסוטה אפי' עבד ואפילו שפחה נאמנין) והיינו נמי אשה דמתניתין. דכיילא ודאי כל אשה שתהא. ושפחה בכלל (גם מקרא מלא הוא בידינו. אם אדוניו יתן לו אשה וגו'. הרי אפילו בלשון תורה. השפחה הכנענית. גם היא נקראת אשה) דלענין עדות. עבד ושפחה ואשה שוו להדדי. והכי נמי איתנהו במצות בשוה. להכי מהימני כי הדדי. כל היכא דהך (דתי"ט) מהימן. הני מהימני. וכללא הוא. כל דוכתא דבחד סגי. אינהו נמי כשרין לעדות. זה פשוט. ושרי ליה מריה לתי"ט דמשבש גרסא דייקא. וסמי לנוסחא עתיקא. ותלי בה בוקא סריקא. @44איברא@55 כולהי נוסחי דמתניתין ודתוספתא מתרצתא נינהו ודקו כחדא. ושפחה לבדה. כמו כן עושה מדור לעצמה.

@11אהלי הערביים@33 אינם קבועים כו' לא קברי בהו ונראה לפי שדרכן להסתיר קבורת הנפלים כו'. והרמ"כ לפי שאין בהם ישוב תמיד ולא יקברו בו כו'. ע"כ תי"ט. @44לדידי@55 חזי לי איפכא. אלא לפי שבמקום דירתם עצמה. ודאי אינם קוברים. דירה סרוחה לא שמה דירה. ולא עבדי קבורה. אלא במקום מרווח ופנוי חוץ לדירה. משא"כ באלה המקומות שיצר להם המקום. לא יקברו במקום שאוכלים ושותים וישנים שם. זה פשוט.

### @22משנה ט

@11ומזרח עכו@33 היה ספק. מחמת שמעכו ואילך לצפון. מרצועה דכזיב עד סוף מזרח. הוא ארץ העמים. וסברו מעיקרא שמא מתחיל גם מעכו ולמזרח. ולסוף טהרוהו לפי שדנו כל גבי עכו למזרח מא"י מוחלט. ותבין זה היטב אם תעיין במה שכתבתי בס"ד פרק ו' דשביעית במהדורא. והוא דבר ברור בס"ד. @44ומסייעא@55 לן נמי תוספתא דאייתי הר"ש כאן המהלך מעכו לכזיב מימינו למזרח הדרך טהורה. ותיבת ומשמאלו ט"ס הוא. ונמחקת. @44ער"ש@55 דאייתי מתניתא בידיה. אין מדור העמים ובה"פ בח"ל. וכתב ע"ז קשיא לי הא כולה טמאה. ומאי שייך למתני הכי. @44לפי@55 מ"ש הר"ש לעיל (ס"ט) חומר בבה"פ כו' לק"מ.

@11שם @33בפיר"ש (ד"פ) מקבר גדול (אולי הוא קבר של ענקים. כי היו מצוים שם. כנראה בכתוב) כו'. ונמנו עליהם וטהרום.

@11ונראה @33דקבר הגדול מ"מ בטומאתו נשאר כי גם מחמת ישנו לא נטהר. לפי שעצמות נשארים קיימים כמה אלפי שנים. כנודע. וכדמוכח נמי בפרק חזקת. מר"ב דמציין מערתא. וכן בהמפלת בח"ש שהלך בקולית של עוג ג"פ וקולית לא כלתה. @44שם@55 כלומר לאחר שישהא הנכרי במדור ארבעים יום. הוא דטמא משום אוצר הנכרים. @44צריך@55 להגיה משום מדור הנכרים דהא אוצר אין בו משום מדור. כדמייתי הר"ש בסמוך.

@99סליקא לה מסכת אהלות

# @88מסכת נגעים

## @00פרק א

### @22משנה א

@11שתים שהן ארבע גרסינן @33עמ"ש בס"ד ריש שבועות.

@11שאת @33ערע"ב אין שאת אלא לשון גובה. עיין @44גלעד@55 בסיעתא דשמיא.

@11שניה לה כצמר לבן@33 והוא עז בלבנינותו יותר מסיד ההיכל. @44צ"ע@55 איך יתיישב זה בחוש שלנו. כנראה שהצמר המלובן הוא כהה הרבה מכל סיד המצוי אצלינו (באיורופא הצפונית) אולי סיד ההיכל היה כהה יותר (עם שהוא נגד הסברא) ולכן תלאו בהיכל. לא סתם סיד. אמנם אפשר היה הצמר שלהם לבו יותר משלנו. גם אפילו בארצות הללו אין כל צמר שוה בלבנונית. יש בארץ הגר צמר רחלים ארוך וקשה. הוא לבן מאד.

### @22משנה ב

@11כיין @33(המשובח. כי יתאדם) המזוג בשלג. סתמו כפירושו במזג היין הראוי. כחמרא דדרי אחד תלת דחלב. כן כאן. חלק אחד יין מעורב בשלשה משלג. וככה בדם מזוג בחלב. שלשה בחלב נגד הדם.

### @22משנה ג

@11ארבע מראות כו' מצטרפות. @33גרסינן.

@11מצטרפות זע"ז @33עתי"ט עד. שאם אינו בקי בהן ובשמותיהן לא יראה את הנגעים. @44וטעמא@55 רבה נ"ל אית במילתא. לפי שאם אינו בקי במראות. יש לחוש שמא יצרף את שלמטה מארבע מראות. כגון הבוהק. אל מראה הטמא. ויטמא את הטהור. או להפך. יחשוב המראות הטמאות לטהורות. ויטהר את הטמא. גם אפשר שיש למעלה משלג. כענין שכתוב. זכו נזיריה משלג. ואינו טמא. כמש"ל רפ"ב בס"ד. ומי שאינו בקי יחשבהו למראה טמא.

@11להxגיר @33ז"ל תי"ט מפרש הסגר ברישא כו' משום דלא מצי להתחיל בלפטור כיון שאינו אלא בסוף שבוע שני וא"צ להפוך כולו לבן שהבא בתחלה טמא כו' עכ"ל. @44הבנת@55 לשונו זה רחוקה ממני. מה טעם בזה. שא"צ להפוך כו'. ומאי האי דקאמר שהבא בתחלה טמא. לא ידענא פירושא. שהרי אין כל הבא בתחלה טמא. אלא יש לפטור. ויש להסגיר. גם הבא כולו לבן בתחלה יסגיר תנן. פ"ח מ"ז. @44ומהא@55 נמי קשיא לי ארבי דסתם מתני' אמאי לא תני הכא נמי. להסגיר את הבא בתחלה (בבהרת כגריס מצורף מארבע מראות) שיש קדימה לעומד. @44ואין@55 נראה שיהא חילוק בבא כולו לבן לענין זה. דמאי שנא מלפטור את ההופך כולו לבן כו'. דתנן בסיפא דמתניתין דמצטרפין. ומנין לנו שבתחלה לא יצטרפו. @44ועם@55 שאחר כתבי זאת ראיתי שגם מהר"ם נרגש מזה. כמ"ש תי"ט בשמו בדבור הסמוך (שלא ראיתיו עד הנה) עדיין לא נחה דעתי בו. דאיהו לא הוה קשיא ליה אלא אהבא בתחלה בשעור כגריס דהוה ליה למתני. וניחא ליה דלשנא דמצטרפין זה עם זה דרישא. סתמא בתחלה משמע.

@11מיהו @33אכתי לא ניחא. דהו"ל למתני נמי להסגיר את הבא כולו לבן בתחלה. כדאצטריך ליה. להחליט את שנולד לו מחיה או שער לבן בתחלה.

@11שבוע @33לשון זכר. ככתוב שבעה שבועות. @44אבל@55 מ"ש תי"ט מרש"י שפירש שבוע זאת. של זאת. אינה ראיה. כי לא זה דחקו לרש"י. אלא ניקוד שבוע בשו"א שלא כמנהג. הוא שהביאו לכך. לפרשו בדמות סמוך. ואפילו היה לשון נקבה. מ"מ היה סמוך.

@11לפטור את העומד כו'. @33עתי"ט (דמתתאי משלג. צ"ל) שהאריך לשון מאד. עד ורבינו בגור אריה לא ניחא ליה לומר דקרא אצטריך שאם כהה שיהא טהור. ול"ה שצריך הסגר. דמה"ת לומר כן. שהרי הוכהה. ולכך מפרש קרא כי אצטריך היינו שאם פשה שיהא מוחלט עכ"ל. @44ודברים@55 מגומגמים הם. מאי מה"ת דקאמר. הא ודאי ס"ד אף אם כהה מעזה. יהא טמא מכל מקום. כל עוד שנשאר בארבע מראות. להכי אתי קרא למימר. דבכהה פוטרו. אף שעדיין לא ירד מארבע מראות. ולעולם כהה בעי. אבל נשתנה ועלה מכהה לעזה. עדיין אני אומר יטמאנו או יסגירנו. לפיכך הקושיא במקומה עומדת. מנין לנו להוציא המקרא ממשמעו. ורפא האריה שבר על נקלה. לא ידעתי מה הועיל ואיך הציל דחז"ל מן התמיהא. @44גם@55 התי"ט דחה דברי רבו. וטרח בכדי. @44אמנם@55 בספר אם לבינה. תקנתי הענין בס"ד. ליישב דברי התוספתא ופירש"י. והשיכותי התלונה מעל חז"ל.

@11כתי"ט @33באותו דבור. שאין (עומד) במראיתן כך צריך להיות.

@11להחליט את שנולד לו@33 כו' עיין רע"ב אבל פשיון לא מטמא בתחלה. אפילו פושה והולך עד שלא הסגיר. @44ונראה@55 דכה"ג מסגירו מכל מקום. ורואה בסוף שבוע. אם פשה עוד על מה שפשה בתחלה כשהסגירו. מחליטו. ואם לאו. פוטרו.

### @22משנה ד

@11שהן שש עשרה שלשים ושבעים ושתים@33 גרסינן.

@11בתוך השבת@33 צ"י דשני תנא הכא לשניה. מי סני למתני חל בשבת. כדלעיל ופי"א דמנחות ובריש מגלה. ופ"ב דחגיגה. ובפרק ד' דר"ה. ובשלהי סוכה. וכן בכל דוכתא. ומאי שנא הכא.

### @22משנה ה

@11והשחירו שתיהן@33 כך צ"ל. לפי לשון המשנה.

@11נסמך השחין@33 פריש הרא"ש. שכסה השחין מקום שער לבן כולו מצד אחד.

@11הקיף @33מכל צד. ושער לבן בבהרת כדקאי קאי.

@11עיין @33תי"ט שהביא לשון הכ"מ. ז"ל. וא"ת הא קיי"ל שער לבן הוא סימן טומאה גם בשחין ומכוה. א"כ דל בהרת מהכא כו'. @44ונ"ל@55 דלק"מ. כי אין זה אלא אם נולד במקומו בהרת. כדכתיב קרא והיה במקום השחין וגו'. @44ומהר"ם@55 (שהביאו תי"ט) שינויא רויחא קמשני. דאפי' לכשתמצא לומר בשחין שנראה בו נגע קמיירי. אפ"ה לאו מילתא היא. מטעמא דקאמר. ופשוט הוא. @44גם@55 בלא"ה לא דיוקא הוא לגמרי. דאפילו אם יש בשחין מראה צרעת. אם אין בו כגריס. אינו מטמא.

@11לכן @33דברי הכ"מ אינן מוכרחים כלל. גם בלשון הר"מ. דלא מיירי נמי משחין הטמא. אלא משחין גרידא. שאין בו מראה טומאה. ולא בכשעור.

@11עוד @33דתי"ט תמוהים. במ"ש ואם נתרפאו נדונים כעור הבשר. וכי נדונים כעור הבשר מאי הוי. אם אין בו בהרת. טהור הוא. ואפילו את"ל. כה"ג מסגירו. מ"מ הוי להקל. שאם היה רואהו בשבת. היה מחליטו.

@11או לאחת מהן@33 אפילו לאחת מהן.

@11או @33חלקן במעוט שחין. ולא זו אף זו קתני.

@11היה בו פסיון@33 צ"ע. דהא אינו מטמא בתחלה (כדתנן לקמן פ"ג ופ"ד) @44ונ"ל@55 דהכא במאי עסקינן. בסוף שבוע ראשון. והיכי דמי. כגון שהסגירו באחד בשבת. נמצא שביעי שלו חל בשבת. אינו נזקק לראותו בו ביום. שהוא שבת. אלא ממתין עד למחר. ואם היה בו פשיון אתמול בשבת. והלך לו. וראהו למחרתו ומצאו עומד. פוטרו. והרי זה להקל. וכן אם ראהו בתחלה בשני בשבת. ובסוף שבוע עמד. והסגירו שנית בו ביום. נמצא חל שלשה עשר בשבת. אינו רואהו עד למחר. ואם בתוך כך פשה. והלך לו הפשיון. הרי הוא פוטרו. שאלמלא היה שבת. וראהו פושה. היה מחליטו.

@11ואין בזה ובזה כגריס@33 אנתמעטה קאי. דאם לא נשאר אחר שנתמעטה האום. כגריס בזה ובזה. הרי זה להקל ומטהרו@44 אבל@55 אם נשאר בפשיון כגריס. אע"פ שנתמעטה האום. ואפילו הלכה לה. הרי זה נגע אחר ומסגירו.

@11והבוהק @33כעדשה. אבל פחות מכעדשה. אינו חולק. ולא מציל. ע"ל פ"ו מ"ה.

@11וטעמא @33משום דכי הוה כעדשה. חזי למחיה. וכיון דלית ביה מחיה. דהוי סימן טומאה. מצילו וטהור. משא"כ בשאין בו שעור מחיה. לא חשיב. וכדליתיה דמי. דלא חזי למחיה. והו"ל כבהרת אחת שפשתה.

### @22משנה ו

@11לא היה בו שער לבן ונולד לו@33 זה לשון תי"ט. אע"ג דא"נ פטרו בשבת. כשנולד לו לאחר השבת היה מחליטו כדתנן להחליט אחר הפטור (לא הבינותי זאת. מה ענין לאחר הפטור דהתם. דבלאחר הפטור דהסגר קמיירי. לדהכא דבנראה בתחלה איירי) מ"מ היה טהור. אם העריב שמשו כו' (גם דברים הללו יש בהם משום מחוסרי אמנה ונעדרי הבנה לגמרי. לא יכולתי להלמם) ולעיל ביש להקל פיר"ב שאם היה צריך להביא קרבן משום כו'.

@11לא @33ידענא מאי בעי הכא. סוף דבר כל מ"ש בדבור הלזה כולו מקשה. ערבב עלינו ענינים שונים. שאינם עולים בקנה בינה אחד.

@11וכך @33היה צריך לומר. שאם היה רואהו בשבת. היה מסגירו. ואם היה נולד לו למחר אחר השבת שער לבן. לא היה זקוק לו עד סוף ימי ההסגר. ושמא בתוך כך ילך לו. ואינו נזקק לקרבן. משא"כ עכשיו שמחליטו.

@11נסמך השחין @33בשבת. ובאחד בשבת הלך לו.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11בגרמני @33הוא הלבן ביותר. כן הוא נקרא בלשון לטינ"י. והר"מ לא היה מכיר בלשון ההוא. וחשב לפרש גרמני מלשון חמור גרם. והפליג לדרך זר.

@11כהה @33למטה מארבע מראות. להכי פוטרו אף בתחלה.

@11ב"י הרי הם כאשכרוע לא לבנים@33 היינו המון העם. אבל בני ציון היקרים. זכו נזיריה משלג כו'. @44אפ"ה@55 נדונים כבינונים. אי מטעמא דהר"ש דמשערין כולם בשוה. @44א"נ@55 בהו לא קמיירי. אלא ברוב עם הארץ. @44או@55 דילמא משום דפתוכים הוו. כדמסיים קרא אדמו עצם. @44אי נמי@55 משום דלמעלה מארבע מראות נינהו. שמא לא מטמאין בבהרת כלל. לפי שמכהה עיני הכהן. הרואהו.

### @22משנה ג

@11או שכהה מאור עיניו@33 מ"ש תי"ט. יראה דתרי עיניו שכהו קאמר. @44אינו@55 מוכרח. דוק. ועיין אגרת בקורת (דטו"ב. דפוס שני) @44ואכן @55האמת. שאי אפשר שיכהה מאור אחת בלבד. שאם האחת לוקה. בהכרח גם חברתה לוקה עמה. עמו"ק א"ח סרט"ז.

### @22משנה ד

@11בתי"ט @33ד"ה רי"א. כמו שמגביה. צ"ל שמגבהת. @44שם@55 הנגע תחת שחייו. צ"ל שחייה. ר"ל שני בית שחיים שלה. דבאשה קאי ועסיק.

### @22משנה ה

@11חוץ מנדרי עצמו @33משא"כ בנדוי. שהת"ח מנדה לעצמו. ומפר לעצמו. עיין נדרים (ז"ב).

@11אף לא נדרי אשתו שבינו לבינה @33משום דנדרי עינוי נפש ושבינו לבינה. התורה זכתה לו בהפרתם. בהפרה זכתה. בהתרה לא זכתה.

## @00פרק ג

### @22משנה א

@11שהטוה"ט בידי כהן@33 עשי"ע (סקל"ח) @44צ"ע@55 אי בעי בגדי כהונה. אע"ג דאמרינן אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם. דילמא הני מילי בעבודות שבמקדש משא"כ ראיית נגעים שהיא בכל מקום בא"י. ובר"פ בא לו כ"ג איתא בהדיא בגדי כהונה אסור לצאת בהם במדינה. ובפרק טרף מצרכינן קרא בפרה. דצריכא בגדי כהונה. והיינו משום דנעשית בחוץ. ורחמנא רבייה. חטאת קרייה. דעבודתה תחשב כעבודת פנים. והן דומות זו לזו. והתם הוא דכתיב בגדיו.

@11ולכאורה @33נראה מדכתיב הכא נמי קרא יתירא. בניו הכהנים. למימרא דבעי בגדי כהונה. וכדאמרינן פ"ב דזבחים. בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם. דאל"ה הו"ל זרים. אלא דהתם לענין עבודת פנים אתמר. @44ולפום@55 ריהטא בספר הי"ד (פ"ט מהלכות צרעת) מוכח נמי הכא. דדרשי בת"כ הכהנים בכהונתם. @44איברא@55 תברה בצדה. דלא מפיק מניה אלא חלל. @44ברם@55 בתר דמבעיא לי. הדר פשיטנא לה. דבודאי לא בעיא בגדי כהונה. דהא איתה אף בח"ל ובזמן הזה. ואף טהרת המצורע נעשית בטומאה. הא ע"כ לא פסיל בה מחוסר בגדים. שאין עכשיו בגדי כהונה. @44ואי@55 נמי איתנהו. @44הא@55 אטמו להו. ולא כהונתו עליו. כשהוא ובגדיו טמאים. ולא חזי לעבודה. @44ואם@55 לטהרת מצורע דדמיא לעבודה. הוכשר. כ"ש לראיית הנגע. לטהרו או לטמאו.

### @22משנה ב

@11נותנין לו שבעת ימי המשתה @33פשוט שהוא אחר בעילת מצוה. כדמוכח פ"ק דכתובות. בשמעתא דבועל ב"מ ופורש. @44ואפשר@55 דהוא הדין אם נכנס לחופה. אע"פ שעדיין לא יבעול. אם מחמת שפרסה כלתו נדה. או לסבה אחרת. מ"מ דינו כחתן לכל דבר. כמו לענין ז' ברכות. משקנאה ונעשית אשתו נשואה (עיין אה"ע סס"ב) לאפוקי ארוס שאין עושין אותו חתן לשום ענין.

@11ועתי"ט @33שכתב ז"ל. ותמהו התו' דלר"מ דהתם למה אינו רואה להקל ע"ש.

@11העתיק @33לשון תוספת בט"ס דמוכח. ועמ"ש שם בחי"ג בפירוש דתוספות.

@11וכן ברגל@33 צ"ע במ"ש בחידושי גמרא פ"ק דמ"ק.

### @22משנה ג

@11עור הבשר@33 שנראה בו אחד מארבע מראות כגריס.

@11בשער לבן במחיה בפשיון@33 סימנם על @44שפם@55 יעטה. @44שעורן@55 של בהרת ומחיה. מבואר בפ"ו מ"ז. ושל שער לבן פ"ד מ"ד.

@11ובפשיון @33כל שהו. @44ודין@55 הבא כולו לבן בתחלה. עיין רפ"ח. ושם מ"ח.

### @22משנה ז

@11בירקרק ובאדמדם@33 הא דקרי בבגדים ובבתים סימן טומאה ירקרק ואדמדם. ולא קרי לעיל סימן טומאה לד"מ כו' ע"ל רע"ב @44דבריו@55 הללו מגומגמים ולישנא קטיעא הוא מיגז גייז ללשניה דהר"ש. @44גם@55 הוא קשה להלמו במ"ש ירקרק. דאיהו לא שייך בד"מ שבעור הבשר ולשונו צריך תקון.

@11ונראה @33שצ"ל ואע"ג דאידי ואידי כארבע מראות. ותי"ט לא חלי ולא מרגיש.

@11בתחלה @33להסגיר. @44ואין@55 זה כמו בתחלה דלעיל משנה ג' דפרקין.

@11כתב @33תי"ט מ"מ תני לה. משום פשיון כו'. ולאו למימרא דאינו מסגיר כלל. דדל פשיון מהכא כו'. אלא כלומר שאינו מסגירו מחמת הפשיון. @44דברים@55 הללו לא נתנו להכתב. כי מה אכפת לן מפני מה מטמאין בתחלה. אם מפני האום. או מפני הפשיון. מ"מ טמא הוא להסגר.

@11ואחזה @33אנכי שדברי הר"ש על כרחנו מתפרשים כך. שהפשיון משונה מן הנראה בתחלה. שבתחלה. נראה הוא להסגיר. משא"כ הפשיון. שתחלתו (ר"ל פעם ראשונה שנראה הפשיון) אינו להסגיר. אלא לשרוף. היינו דקאמר הר"ש. דבתחלה אינו מסגיר. אלא שורף. ובכן דבריו מובנים היטב. @44ומ"ש@55 תי"ט בשם מהר"ם. מגומגם מאד. וז"ל דהיינו כו' אבל אם אותו נגע הולך ופושה (ר"ל עד סוף שבוע כו') אינו מסגיר כו'. @44בער@55 אנכי ולא אבין פשיטא צריכא למימר. הא ודאי משו"ה מסגיר. לראות אם פשה ביום השביעי. כדמפרש קרא. ומאי אשמעינן דאינו חוזר ומסגיר על הפשיון. אלא באדם מחליט. ובבגד שורף. ומאי קמ"ל.

@11בסוף שבוע ראשון@33 להסגיר.

@11בסוף שבוע שני@33 לשרוף.

@11לאחר הפטור @33לשרוף.

## @00פרק ד

### @22משנה א

@11שהפשיון בכ"ש @33אבל שער לבן אינו מטמא פחות משתי שערות. @44ועתי"ט@55 שכתב ורבינו בג"א פירש שהמורה על אחד כולו בפתח. @44לא@55 אדע מנין לו זה. והיכן מצא שער כולו פתוח. כ"א ושער הרגלים (ישעיה ז' מ"א. ולא נשתנה בסמיכות. כמו תער הגלבים) והנה הוא מורה על ריבוי שערות בודאי. הרי שאינו כמו שחשב בג"א. @44כ"ע@55 תי"ט אחר שהביא פירוש מהר"ם. וז"ל. ומדתנן במ"ב פ"ג דנדה המפלת כמין שערה נראה כדבמ"א. @44@55משמע דלפלוגי אדמהר"ם קאמר לה. ולא כיון את שמועתו. שהרי אף דברי מהר"ם בקנה בינה אחד עולים עם דעת במ"א. דמדכתיב ושערה בלא מפיק לה. דלאורויי אפילו שערה לא הפך. משמע.

@11אבל @33אין נראה לי. שיהא שערה דלא הפך. כמו השערה הפתוח. שהוא משקל אחר. ולא הפך יוכיח. שהוא כמו שער הצרוי. עם שימצא לפעמים פעל זכר. עם שם נקבי.

### @22משנה ד

@11היתה אחת מלמטה ונחלקה מלמעלה כו' טהור @33אע"פ שיש כאן שתי שערות לבנות מלמעלה @44ויש@55 לשאול. אם יש בה שתי שערות לבנות. והאחת נחלקה לשתים מלמעלה. ושוב נהפך חלק אחד לשחור או הלך לו. ונשאר החלק השני לבן כמו שהיה. אם נראה בכך כאילו הלך כל השער לבן. ועפ"ק מ"ה.

### @22משנה ה

@11אם יש בו רוחב שתי שערות @33עתי"ט ז"ל ומ"ש הר"ב אבל אם אין ברוחב כו' וכן אם פשה כו' כפשיון רחוק ובעי כגריס. ותמיהני דבפ"ק תנן כו' חולקין בין אום לפשיון ה"א להקל. ודוחק לומר דווקא בפשיון כל שהו. ועוד דלא אשתמיט למתני דפשיון רחוק מטמא כלל. כו'. עכ"ד.

@11תמהתי @33מרשות מ"ש כאן. אטו לא שמיע ליה הא דתנן לעיל רפ"ג בתחלה בסוף שבוע המסגיר כו'. ועמ"ש בס"ד בפ"ק מ"ה. והאי פשיון הרחוק. נמי נגע אחר הוא. משו"ה לא סגי ליה בבציר מכגריס. וכי הוי כגריס. פשיטא דמטמא. ולא משום פשיון. אלא דהו"ל נגע בפני עצמו.

@11ובהכי @33אזדא ליה כל הך שקלא וטריא אריכא דתי"ט טרייה לרישיה בכדי במ"כ. נלאיתי נשוא עול קריאתו עד שבאתי לתכליתו. אז ראיתי שעמד גם הוא על הבנה זו הפשוטה. ועד עכשיו הקיפנו חבילות חבילות תשובות שאין בהן ממש. כולי האי למה. ודקארי לה מאי קארי.

@11מצרפן @33ואם פשתה אחת מהן כו'. מחליט על שתיהן. @44ונראה@55 פשוט דה"ה בתחלה. אם אין באחת כגריס. ויש בשתיהן כגריס. שאם יש בחוט כשעורו. מצרפן להסגיר. ואם לאו. פוטרו. וכן בסוף אם נתמעט החוט. ואין בשתי הבהרות כשיעור נגע. פוטרו. ולא ידעתי מ"ט שתקו מזה ומזה @44גם@55 צריך לידע. דכה"ג שאין באחת משתי הבהרות כשעור אלא ע"י צירוף. א"א להן להטמא במחיה. כמו ברישא בחוט.

@11ואם לאו אינו מצרפן @33ונדונים כשני נגעים כו' ונ"מ דלכי מיטהר בעי אתויי שני קרבנות עכ"ל רע"ב לקוח מהר"ש. @44ולא@55 הבינותי זה. דהא תנן פ"ב דכריתות. מצורע שנתנגע נגעים הרבה. אינו מביא אלא קרבן אחד על כולם. אפילו נתרפא בינתיים. כ"ש אם כשנסתלקה אחת. עדיין שניה עומדת. שהם כנגע אחד חשובים. שהרי לא יכול להביא קרבן עד שיטהר.

### @22משנה ו

@11בהרת @33כגריס על כרחנו צריכין אנו לפרשו כגריס. ועוד. דאי כגריס מצומצם. מי משכחת לה ובה מחיה כעדשה. מכדי שעורה של בהרת כמה הוי. כגריס מרובע והוא תשע עדשות. כדתנן לקמן ריש פ"ו. ומחיה צריכה להיות מבוצרת באמצע. מוקפת בהרת כעדשה מכל צד. אי הכי היכי אפשר להיות בה מחיה כעדשה. מלבד בהרת כגריס. כדאיירי השתא ברישא. וכ"פ המפרשים. דלא דק.

@11טמאה @33הבהרת כשהיתה. דבחד סימן טומאה סגי לה. ואין כאן סימן טהרה.

@11טמא @33האדם. ולא יכול לומר כאן ג"כ טמאה ל"נ. לפי שאין הטומאה מחמת הבהרת. וסד"א כיון שסימן טומאה אחד נהפך לשחור. שנולד בה סימן טהרה. מהני גם למחיה. קמ"ל אע"ג דבהרת נפלה בה סימן טהרה. אכתי לא טהר גברא. מפני המחיה. וכיון שמוכרח לומר שהטומאה באה מן המחיה. הרי אין לדבר באופן אחר. כי אם בלשון זכר.

@11בהרת היא ומחיתה כגריס כו'. @33שהבהרת שהיא ומחיתה כגריס. טמא. עתי"ט. @44ולא@55 נהירא דלא תנן לה התם ה). אלא בהרת ובה מחיה תנן כדלעיל בפרקין. דמתפרש כגריס מלבד המחיה. ה"נ פירושא התם. איברא הר"ש הוא דמפרש לה התם ברישא. כמ"ש תי"ט כאן. וליתא. כי באמת אין הענין ולא הלשון סובלו. וכמ"ש שם בס"ד.

@11אמנם @33גם כאן המשנה מתפרשת יפה עפ"ד הר"מ (עם שלשונו מגומגם) דהלכה המחיה. פירושו שכסתה הבהרת את מקום המחיה. והרי יש בה עכשיו כשעור. וטעם מחלוקת ת"ק ור"ש מבואר.

### @22משנה ז

@11לאחר הפטור@33 עיין לשון רע"ב. עד והאי חזרה היינו במקומה הראשון. דאי במ"א א"כ ה"ז בהרת אחרת. @44לא@55 ידענא מאי נפקא מנה. ואי נמי בהרת אחרת היא. מאי הוי. הא ודאי תראה בתחלה. כמו בחזרה למקומה. ומאי בינייהו.

@11איברא @33לישנא דהר"ש. אטעייה לרע"ב. הר"ש אברייתא קאי. דפליגי בה ר"י וחכמים בהלכה וחזרה. רי"א תראה בתחלה וחכמים מטהרין. עלה קאי ומפרש לה הכי. דהיינו שחזרה למקומה הראשון. דאי לאו הכי הרי זו בהרת אחרת. ור"ל דכה"ג לא מטהרי רבנן. אלא הוו מודו דתראה בתחלה. וכי פליגי. בחזרה למקומה. ומתניתין ר"י היא. וסתם לן תנא כוותיה.

@11כנסה ופשתה כו' ר"ע מטמא כו'. @33ר"ש ל"ג לה. דלא פליגי בהכי. ע"פ הר"ש. והכי גריס הכא. הרי היא כמו שהיתה. וזה אליבא דכ"ע. וכדינא דרישא בהלכה וחזרה כו'. אלא דמעיקרא תני הלכה כולה וחזרה. והדר קתני כנסה כו'. דהיינו במקצתה. ולא זו אף זו קתני.

@11ולשון @33הר"ש צריך תקון. ואציג הגהתו הנה. ז"ל מסגירו הסגר (שני) כו' (פשתה) וכנסה שפשתה משהו (כצ"ל) כו' ומתוקמא דר"ע באמצע כו'. זה נר' ט"ס. וצ"ל ומתוקמא מתניתין @44עתי"ט@55 שהרעיש עלינו את העולם. בלשון הר"מ והשגת הראב"ד. והאריך הרחיב לשון. וכתב שבספרי הר"מ שהעתיקו למשנתנו. מסיים בה ה"ז יסגיר. ולא מסיים או יפטור. @44ואמנם@55 בספר הי"ד שבידינו מסיים בה או יפטור. ונוסח נכון ומוכרח הוא. שהרי אין לנו. אלא שתי חלוקות בכל אלה הבבות. או דין ה"ה כמו שהיתה. ופירושו אם בתוך שבוע ראשון עומד יסגיר שנית. ואם בסוף שבוע שני יפטור. או דינא דתראה בתחלה ויש לו שני הסגרים. ותי"ט נסתבך בחנם. @44גם@55 לא ידעתי מה החרדה אשר חרד עלינו הראב"ד בלשון הר"מ. ממשנה דלקמן. @44שם@55 ודאי נגע אחר הוא. כמ"ש בס"ד בהגהותי לספר הי"ד שם בס"ד. וק"ל החלוק. ע"כ צ"ע.

@11וחכמים מטהרין@33 לרע"ב דלא חשיב פשיון ול"ד דא"כ לר"ע כו' תי"ט. @44בכדי@55 טרח. דלא לדיוקי אתא. דהא ר"ע טעמו ונימוקו עמו כדפריש רע"ב דס"ל נגע חדש הוא זה. אלא לחכמים היה צריך לפרש. כיון דס"ל הכל נגע אחד. א"ה מ"ט מטהרי. הרי כאן פשיון. ומשני שפיר. @44איברא@55 לא נהלם לי פרושא דמתניתין. אליביה דהר"ש ומהר"ם דמוקמי לה בלאחר הפטור. א"כ אפכא מיבעי ליה למתני. והלך מן האום ופשתה כו'. דהא כי פשתה ברישא הא אטמי ליה. וקשיא בין לר"ע. בין לחכמים. הא ודאי טמא הוא. @44ולדידי@55 חזי לי דה"פ בהרת כגריס והסגירו ופשתה והלך מן כו'. הכל בתוך ימי הסגר איירי ובסוף שבוע. השתא ניחא ר"ע נגע אחר חשיב ליה. דקמא מצטרף לבתרא. וחכמים מטהרין. דלית להו צירוף. ודוק.

### @22משנה ט

@11ופשתה כחצי גרים ועוד @33ובפשתה לאחר הפטור כו' לר"ש ניחא דקסבר חכמים מטהרין לגמרי ולא משכחת לה אלא בסוף שבוע ולאחר הפטור אבל רע"ב לא הי"ל לדקדק ולהתנות בכך. תי"ט. @44לא@55 ידענא מאי ניחותא להר"ש. אפילו בבבא דלעיל תמיהא לי. כ"ש בהך בבא. דפשתה חצי גריס ועוד מקמי דהלך מן האום. היכי אפשר דמטהרי רבנן.

@11ולרע"ב @33קשיא אפכא. דהו"ל למידק ואתנויי. דבפשתה והלך מן כו' דווקא איירי בסוף שבוע. דר"ע לטעמיה. דס"ל פשיון בתוך ימי הסגר. סימן טומאה הוי. אע"ג דבתוך כך הלך מן האום. כיון דאכתי אשתייר כשעור ופשיון עמו. וחכמים מטהרין. דמצרכי פשיון אשעורא קמא.

@11ופשתה כגריס ועוד והלכה כו'. @33ופשתה לאחר הפטור כו'. וכ"כ הר"ש. מ"מ כי לא מוקמינן כו' הכא נמי אפילו קודם הפטור בסוף שבוע מצינן לאוקמה כו' תי"ט. @44אף@55 כאן התמיהא במקומה עומדת. על הר"ש ביתר שאת. אי איתא דלאחר הפטור מיירי. מי איכא למימר תראה בתחלה. אטו לית להו לחכמים דפשיון מטמא לאחר הפטור. אפילו בכל שהוא. כ"ש בפשתה כל כך. ומאי מהני הלכה לה האום בתר הכי. אכתי טמא הוי. ולא תראה החדשה בתחלה להסגיר. עד שיטהר מן הראשונה. דאין מסגירין את המוחלט. הא ודאי מילתא דתמיהא טובא. @44ולא@55 ידענא לה פתר. אלא כדפרישית דכולהו בבי סתמא בחד גוונא איתנו ובתוך ימי הסגר עסקינן. דפשתה והלכה דמתוקמא שפיר. למר כדאית ליה. ולמר כדאית ליה. וכדלעיל. אלא דבכל בבא אשמעינן מילתא וק"ל.

@11בהרת כגריס ופשתה כגריס נולדה לפשיון מחיה@33 לפי מש"ל (מ"ו אבל אינו מוסכם) צ"ע מאי טעמייהו דר"ע וחכמים. הא ודאי מקום המחיה ממעט שעור הנגע. וטהור הוא לד"ה. וצ"ל בעל כרחנו. הכא נמי לא דק. כדפרישנא לעיל מ"ו.

@11ופשתה כגריס נולדה לפשיון מחיה או שער לבן והלכה לה האום @33הכא נמי פרשוה בפשתה אחר הפטור. ונכנס מהר"ם בדוחקים גדולים ועצומים מאד. @44ולענ"ד@55 לא צריכנא למדחק בה כלל. אלא כוליה פרקין סתמא בתוך ימי הסגר קאי דפשתה. ובסוף שבוע ראה שנולדה בפשיון מחיה או שער לבן. וכבר הלכה לה האום. @44ואזדו@55 לטעמייהו. ר"י מטמא. דחשיב פשיון ואום לנגע אחד. והרי סימן טומאה עמו. וחכמים חשבי פשיון כי קאי לחודיה. לנגע אחרינא. א"כ מחיה שנולדה בו. ממעטת שיעורה. ובעינן רבתה בהרת. משו"ה תראה בתחלה להסגר. לראות אם תפשה. והשער לבן שנולד בו כמו כן. אינו סימן טומאה שהרי קדם לבהרת. אע"פ שנולד אחר שפשה. מ"מ הפשיון הלז לא נדחה עדיין להסגר. שהרי נולד בתוך ימי הסגר. ואין מסגירין את המוסגר. והשתא דחזי ליה בסוף ומשכח להו בהדדי. פשיון ובו שער. דיינינן ליה דקדם שער לבן. שהרי לא הפכתו הבהרת אחר הסגרה דקמא אזיל ליה. לפיכך תראה.

### @22משנה יא

@11ואם ספק טמא@33 ויטמאנו הכהן.

@11עמ"ש @33בספ"ח דנזיר. מ"ש תי"ט. צ"ע.

@11ולענין @33מ"ש מעובדא דרב"ן. עיין בחלק הדרושים.

## @00פרק ה

### @22משנה ב

@11הרי היא@33 הבהרת.

@11וחזר @33לענין מ"ש תי"ט על הכ"מ והרי משנה שלמה בפרק דלעיל @44עמ"ש@55 שם בס"ד.

### @22משנה ג

@11עקביא מטמא@33 עתי"ט מ"ש הראב"ד עד וזה עיקר@44 דומיא@55 דרפ"ח דב"ק. פ"ט דנזיר מ"ד.

### @22משנה ד

@11בזה כסלע@33 חוט המקיפו הוא שעור טפח. @44נמצא@55 קטרו שליש טפח.

## @00פרק ו

### @22משנה א

@11כגריס @33חצי פול. סתמו כפירושו. חציו המתחלק ממני בתולדתו. שהוא כמו מרובע (לא רבוע גמור ממש. אלא קרוב לתמונת מרובע) שוה (עשי"ע סס"ט) וחלק בשטחו הנחלק במקום שנפרד מחבורו ודבוקו עם חציו אחר. @44וצ"ע@55 למאי נ"מ אם השעור בפול שלם. או בחציו הנחלק ממנו. הלא דבר אחד הוא בכמות השטח @44אולי@55 צריך לשער בצד החלק שבו. במקום שמחוברים החצאים זה עם זה. כי שם רחב יותר מבצד העליון. ששם הוא עגול קצת. אינו שומר תמונת הרבוע כל כך בשטחו העליון. כי אם במקום חבורו. כאמור.

@11כגריס @33עשי"ע (סימן הנ"ל. ומו"ק סר"ב).

@11עדשות @33כ"ה לשון חכמים. ולשון מקרא עדשים (יחזקאל ד').

### @22משנה ב

@11ובה מחיה כעדשה@33 ובין הכל כגריס. לר"ש. @44לא@55 נהירא ומאי דוחקיה. ע"ל פ"ד. @44ואי@55 איתא. הו"ל למתני נמי בהרת. היא ומחיתה כגריס. כדתנן התם. בכהאי גוונא. @44ואי@55 משום דקשיא ליה גרסא דרבתה מחיה טהורה. @44י"ל@55 פירושו רבתה המחיה. עד שמעטה את הבהרת מכשעור. וס"ד כיון דכבר טמאה ע"י מחיה. שוב אין המחיה מטהרתה. קמ"ל דמחיה לפעמים היא סבה לטהרה. @44וכך@55 צ"ל לפיר"ש בגרסת רבתה המחיה טמאה. דמוקי לה בבהרת יותר מכגריס. ותקשי ליה. תרצת רבתה מחיה. אלא רישא נתמעטה הבהרת טהורה. אמאי. הא אפילו נתמעטה. קמה לה אשעורא. אלא מאי אית לך למימר ה"פ. נתמעטה עד שנעשית פחות מכשיעור טהורה. וקמ"ל הכא נמי. אע"ג שסימן טומאה מחיה במקומו עומד. טהורה. ותי"ט אייתי דברי ר"ש הראשונים בפשיטות. ולא חלי ולא מרגיש. @44ומה@55 שציין ועפ"ד מ"ד. @44עמ"ש@55 שם בס"ד.

@11מחיה כעדשה@33 ז"ל ר"מ בפירושו. אמנם הותנה הרבוע בה כאשר היתה כעדשה מצומצמת עד שתהיה העדשה בו (בנגע) כמו עגולה ברבוע שלם (כצ"ל) הצלעות. @44ור"ל@55 הרבוע שהותנה במחיה. הוא שלם הצלעות. כי העדשה אין לה צלעות. ולכן הוצרך לפרש שצריך להיות המחיה מרובעת. @44ומה@55 ששערו אותה כעדשה. ועדשה עגולה היא. היינו שתהא כעדשה. אם ישימו עדשה על מקום המחיה. יהא כמו עגול תוך רבוע. לפי שהמחיה צריכה להיות רבועה שוות הצלעות. וזה כשאינה אלא כשעור עדש בצמצום. משא"כ אם תוסיף המחיה על שעור עדש. הנה היא תטמא בכל תמונה.

@11רבתה הבהרת טמאה@33 מ"ש תו' ומהר"ם. @44צ"ע@55 לפי מה שכתבתי לעיל.

### @22משנה ג

@11שאין הנגע פושה לתוכו @33עתי"ט עד ולי קשיא על שניהם ממ"ז דפ"י כו' דהשתא יש בתוכו ממש. עכ"ד. @44ולא@55 דק. התם הנהו שערות שחורות ומצילות. אבל א"א להיות פושה לתוכו לטמא.

### @22משנה ה

@11אם מבפנים היא כלה @33בנתמעטה ניחא. @44אלא@55 בהלכה. איך נודע מהיכן היא כלה. @44וצריך@55 לפרש שלא הלכה כולה בפעם אחת. אלא מעט מעט הלכה. באופן שיש להבחין מאיזה צד התחילה להלך. ואיזה בהרת כסה אותה.

### @22משנה ז

@11שאינם מטמאים משום מחיה @33הקשה הראב"ד למה ל"א שאין מטמאין בבהרת כו'. וניחא ליה לפי שאינם ראוים לבהרת. וכפל בדבר לומר שאינם מקום לבהרת. ותפס לו עפ"ז שני דרכים. בלתי מתוקנים עיין תי"ט. @44אך@55 דברים תמוהים אני רואה. דאשתמיטתיה לראב"ד מרא תלמודא. תלמוד ערוך פר"א דמילה. ימול בשר ערלתו היתה בראש הערלה ימול (וכן שנינו להלן ספ"ז היתה בראש הערלה) ואי לא מטמא כלל. מי אצטריך קרא למשרייה. @44אע"ג@55 דנגעים טהורים בכלל איסור קציצה הם. היינו בראוים להטמא. כדלקמן פרק ז' מ"ד. כגון עד שלא נזקק לטומאה. ובתוך הסגרו. או שפשה בכולו. @44אבל@55 במקום שאין שייכות טומאה לגמרי. מי איכא למימר דאית ביה משום איסור קציצה. דלשרייה רחמנא במקום מצוה. כיון שאינו נזקק לכהן. ועמש"ל בספ"ז בס"ד. ופ"ח מ"ה.

@11ובאמת @33לא ידענא מאי דוחקיה דראב"ד דאפקה למתני' מפשטה. אי איתא דלא מטמו נמי בבהרת ובשער. מי סני ליה לתנא למתני שאינן מטמאין בנגע. אלא אין לך בה אלא כמשמעה. במחיה בלחוד הוא דאין מטמאין. אבל מטמאין בבהרת בפשיון ובשער. @44והא@55 דלא קחשיב לה בהדיא. נראה משום דלא גרע מחזרת ראשי איברים דפ"ח מ"ז וצ"ע. ועמ"ש בס"ד ספ"ז.

### @22משנה ח

@11ואינם מטמאין משום מחיה @33עתי"ט מ"ש על הר"ש. דא"כ מאי האי דאינם מטמאין משום מחיה. הא אדרבה טהורי מטהרינן משום פרח בכולו @44אומר@55 אני סד"א היכא דאיכא מחיה מעכבא.

@11ודלדולין @33הם חתיכות בשר יוצאות מהעור תלו' נמצאות בכל מקום בגוף (כמו ששנינו ספ"ז דבכורות בעלי דלדולין פסולין באדם) @44וצריך@55 לומר ע"כ דאין נדונין כעור בשר. אלא כשהם רחבים שטוחים כגריס. בכדי שיוכל הנגע להראות כולו כאחד. אבל במקום שמשפע ומתחדד. עד שאינו כשיעור נגע. ודאי אינו נדון כעור הבשר. @44ולא@55 ידענא אמאי פשיטא ליה לתי"ט כולי האי. מ"ש הר"מ בזה. עד דהוה ק"ל למאי אצטריך למתנייה. @44ומ"ש@55 בשם מהר"ם. אינו מובן לי. @44והא@55 דתנן הדלדולין שבראש ושבזקן. לרבותא הוא דנסבה. אע"ג דמקום כינוס שער נינהו (ואינו מטמא בבהרת עד שיקרח) ולא מבעיא דלדולין שבשאר מקומות הגוף החלקים. אלא שבודאי אין כל הדלדולין שוין בכך. וכמש"ל.

## @00פרק ז

### @22משנה ד

@11והכוה את המחיה@33 ה"ה לקוצץ בהרתו. ולא שנא בהרת טמאה. ל"ש טהורה (כדאיתא בגמרא פר"א דמילה) והיינו הראויה להטמא (כמש"ל פ"ו מ"ז) @44ונראה@55 דהוא הדין בשל חברו נמי קאי ליה בל"ת. כמו באיסור הקפה ודכוותה. דניקף ומקיף שוין באיסור.

### @22משנה ה

@11היתה בראש הערלה ימול @33צ"ע מאי קמ"ל. הא אינו מטמא בבהרת (ע"ל מ"ז דפ"ו) דבודאי לא עדיף ראש הערלה. מראש הגויה (עמ"ש שם בס"ד) @44וי"ל@55 דמיירי בחזרו בו ראשי איברים. כבר"פ דבסמוך. @44א"נ@55 אפילו לא חזרו. כיון שמעכבין את הפריחה. הו"ל ראוי להטמא בנגע הבהרת. כמ"ש רע"ב להלן מ"ה.

## @00פרק ח

### @22משנה א

@11לענין @33מ"ש תי"ט בד"ה מן הטהור. לשון סיפרא. ע"ל מ"ח.

### @22משנה ב

@11או שהלכה לה המחיה אח"כ פרחה בכולו טהור @33וא"ת הרי פרחה מתוך פטור כו' וי"ל הב"ע כשהלכה מחיה. וקודם שהראה אל הכהן פרחה בכולו. הכ"מ. תי"ט. @44וא"ת@55 אי הכי. מאי קמ"ל. בלא פריחה נמי מטהר ליה. @44י"ל@55 משום סיפא אצטריכא. ולאשמעינן פלוגתא דר"י. ובאמת בכמה דוכתי אשכחן דאכפל תנא ואשמעינן נמי מאי דלא צריך. עיין שלהי נדרים ור"פ או"ב.

### @22משנה ג

@11וכולן שחזרו כו'. @33עתי"ט וז"ל מהר"ם וכולן כו' ה"א טמאים. פירוש אחר. חלוט שער לבן כו' או משום פשיון ואחר חלוט פשיון משום פשיון. ואחר חלוט מחיה אינו מטמא משום מחיה. דהא נתכסית כו'. אלא נ"ל דנתגלו אחר חלוט מחיה מטמא משום פשיון ע"כ. @44אך@55 כמו זר נחשב. תמה על עצמך וכי פשיון מטמא בתחלה. הלא כבר נטהר מפשיון על ידי פריחה. @44ולא@55 אדע למה זה נדחק מהר"ם כל כך שלא לצורך. ומאי שנא דקשיא ליה אחלוט מחיה דווקא טפי מאחריני. תקשי ליה אכולהו. אמאי מיטמאין בחזירת ראשי איברים. הא אינן מטמאין משום מחיה. @44תינח@55 בחלוט שער לבן. דמיטמא בתחלה (ומאי או משום פשיון. דקאמר מהר"ם) @44אבל@55 אחר חלוט פשיון. או אחר פריחת הסגר. מאי איכא למימר. @44אלא@55 הנח לחזירת ראשי איברים דגזרת הכתוב היא. וקרא דהבשר החי דמייתר. רבייה. דהתורה העידה על החוזר בכל מקום. שאינו יוצא מידי דפיו. דאגלאי בהתתיה. ותו לא מידי.

### @22משנה ה

@11עיין @33לשון רע"ב. וראשי איברים לא קחשיב כו'. דראוין לטמא כו' @44עמש"ל@55 ספ"ז.

### @22משנה ו

@11פרחה מזו לזו@33 עתי"ט לשון מהר"ם. דכל כמה דלא נזדקק ליה כהן כו'. @44לא@55 אבין לו. כי מי יגיד לנו זה. דלא איירי בנזקק לכהן.

@11ע"ש @33ועוד כו' לתני סתמא פרחה בכולו. @44הא@55 לא דיוקא הוא. רבותא אשמעינן. אע"ג דפרחה מטהורה כו'. אימא הו"ל פורח מטהור. ע"ש אבל אם פרחה מן הטהורה ברישא לצד חוץ כו' הו"ל פורח מן הטהור. @44לא@55 ירדתי לסוף דעתו בזה. והא ודאי כי פרח לחוץ. הוה ליה פשה וטמא. וכי הדר פרח. הו"ל פורח מטמא.

@11בשפתו העליונה@33 חצי גריס כו' וכ"כ הר"ש. וכלומר מאחר דע"י דבוק נראה כגריס הוי טמא. זה הכלומר הוסיף תי"ט מדעתו. ולא ניחא להר"ש בהכי. איברא להר"ש אפכא הוא. @44וה"פ@55 דמתני' חצי גריס בשפה עליונה כו' וחצי בתחתונה. לא מצטרפין כגריס אע"פ שנראים כאחד כשמדובקים. אינו טמא. וממילא כשפרח אח"כ בכולו. הו"ל פורח מטהור. @44ולשונו@55 של פיר"מ מגומגם. והוא הטעה לתי"ט. @44אמנם@55 מהר"ם (לפמ"ש תי"ט בשמו) הפליג בחנם.

### @22משנה ח

@11פטור מן הפריעה @33כו' כל זמן שהוא מוסגר. ואילו טהור מתוך החלט. חייב בפריעה כו' ופרימה כל זמן שהוא מוחלט ע"כ. @44קשיא@55 לי טובא. הא לישנא דמתניתין לא משמע כלל הכי. @44אולי@55 י"ל אפילו נטהר מצרעתו. כל זמן שלא גלח והביא צפרים. עדיין חייב הוא בפריעה ופרימה עד שיטהרנו הכהן. והשתא רישא נמי אתיא שפיר.

### @22משנה י

@11שאילו הראה לכהן היה טמא @33במאי דסיים פתח (דכוותה טובא) ומפרש ברישא מראה ומפסיד. דהיינו אילו הראה. היה מפסיד כו'. @44ולק"מ@55 מ"ש תי"ט. דבסיפא ודאי. אילו היה זריז. היה נשכר. זה פשוט.

## @00פרק י

### @22משנה א

@11הנתקים @33שבראש או בזקן. @44דכתיב@55 צרעת הראש או הזקן הוא. משא"כ בהרת שאינה מטמאה בראש או בזקן. כדתנן פרק ו'.

@11בשער צהוב@33 אינו פחות משתי שערות. כמו בלבן דעור הבשר. כל מקום שנאמר שער. אינו פחות משתים.

@11קצר @33כתי"ט בשם הר"ש א"נ קצר משעור דשער לבן. @44זה@55 נגד הסברא. שיהא שער צהוב הפוך משל לבן. מה שטמא שם. טהור כאן. ומה שטהור שם. טמא כאן.

@11אפילו ארוך @33שאין משמעות דק. אלא רקיק.

@11כך @33הוא לשון תורה. חלת מצה אחת ורקיק אחד. לכן הוא הנוסח המובחר. @44ומ"ש@55 תי"ט מנא"י דקיק. הוא לשון ארמי. והענין אחד.

### @22משנה ג

@11הצומח @33בכלל שחור. כל השערות מאיזה גוון שיהא. חוץ משער צהוב. ואחת ירוקה. ואחת לבנה. מצילות.

@11אחת צהובה@33 כו' בצהובה שקדמה לנתק כו' דאין מצטרפת עם השחורה להציל מיד השער צהוב. רע"ב. @44ר"ל@55 להציל מיד שתי שערות צהובות. שבאו אחר הנתק. אין צהובה שקדמה מצטרפת עם שחורה (בין שקדמה בין שלא קדמה) אינן מצילות מידן. ולא מיד הפסיון.

@11ואחת לבנה אינן מצילות@33 אבל אחת שחורה ואחת לבנה. מצילות. אפילו קדמו לנתק (כמ"ש במשואר) אין צורך לומר בצומחים.

@11ועיין @33לשון תי"ט תמיהא לי. אם שחורה אינה מצלת. למה תציל הלבנה כו' ולא הול"ל להא.

@11הא @33לק"מ. דאורחא דתנא הוא זמנין טובא. עיין שלהי נדרים ופרק אותו ואת בנו ובדוכתי טובא דכוותה.

@11אבל @33מה שכתב מפירוש הר"מ ומחבורו. לא דייק לגמרי. לפי שהוא שלא כהלכה. שהרי בפירוש אמרו בת"כ. שהלבנה והירוקה (ובכלל כל שאינו צהוב) בכלל שחור הוא. ומציל. ותי"ט נמשך אחריו. לא חלי ולא מרגיש.

@11מה @33שעלה על דעתו להגיה במשנתנו. לא יעלה על לב לעולם.

### @22משנה ז

@11 @33נפרץ עתי"ט לשון הר"ש. והייני אם בתחלה נפרץ. נראה דאתאן לת"ק. @44שם@55 ותמיהא לי טובא. דא"כ יש בנתק פתיון לתוכו. @44לא@55 ידעתי זה. שהרי הפרצה פושה החוצה.

### @22משנה י

@11הקרחת והגבחת@33 כתב רע"ב שתיהן בראש. ומיהו בזקן ג"כ אם נקרח כולו י"ל דין קרחת. תי"ט. @44לא@55 ידענא מנליה הא. ולא ראיתי במקום שציין רמז מזה. @44שם@55 הנה עם זה יהיה קרח שם התואר. @44וקרחת@55 שם דבר נרדף לשם קרחה. שני משקלים הם. ורבים כמוהם.

@11אבל נשם סך נשם@33 כיוצא בו מצינו בגמרא. ב"ק פ"ו (דפ"ו) שסכו נשא.

## @00פרק יא

### @22משנה א

@11חוץ משל נכרים@33 צ"ע אם נוהג דין נגעי בגדים גם בח"ל. וה"נ מספקא לי בבגדים שבאו משם לא"י.

@11וראיתי @33לרמב"ן עה"ת שכתב. ואינו נוהג אלא בא"י. והדבר צריך תלמוד.

@11יראו @33עתי"ט. ז"ל וז"ש רע"ב הילכך כו' ל"י מה ענין ימים לכאן. @44י"ל@55 אפילו ראהו הכהן ואמר שהוא נגע טמא.

@11ומש"ע @33דכל עוד שלא ראהו הכהן כו' כאילו אינו הוא. @44י"ל@55 גם בישראל אינם מן המנין.

@11ועורות @33עתי"ט שהביא עצות מרחוק ליישב לר"מ שב"ח דיבשה מקרו מין הגדל בארץ. @44לא@55 היה צריך לבקש לו דמיון זר. אבל תלמוד ערוך הוא בידינו בר"פ כ"מ. דקרי תלמודא לבהמות גדולי קרקע.

@11חיבר להם כו' טמא@33 עתי"ט בשם ק"א דהו"ל לנקד הבי"ת (בעור) בקמ"ץ. ונקדה בשו"א כו'. @44אומר@55 אני כמה הפליג מפרש זה לדרך רחוקה. אבל ענין נקוד בי"ת בעור בשו"א. בפסוק ראשון. ובפתח. בכתוב הבא אחריו. יעוין בספר אם לבינה בס"ד. ומשם סתירה לדברי פרשן הלזה.

### @22משנה יא

@11קלע של ספינה@33 כו'. חדושא אשמעינן בהני. דליכא לפלוגי בהו מידי. דלעולם טמאים. ולא דמו לדהתם. הנהו דפכ"ד דכלים. משום דאית בהו טהורים מכלום. וסר ענן ידיעה דתי"ט.

@11ושביס של סבכה@33 לא נקט סבכה גרידא. מטעמא דפרשית. משום דאיכא. של יוצאת החוץ. דטהורה מכלום. אבל שביס לעולם טמא. @44ונ"ל@55 שהוא מעשה קליעה דקה ורחבה. מחוטי פשתן לבנים (שקורין בל"א קאנטי"ן) וקובעין אותן בשפתי השבכה. לתכשיט ולנוי. לפיכך הוא טמא בכל אופן. מאיזה נקבה שתהא לבושת סבכה. דוק.

## @00פרק יב

### @22משנה א

@11טריגון@33 שי"ל ג' זויות או חמש רע"ב. @44זה@55 קשה הציור. אם לא העשוי כעין עגול ארוך. לו בטן רחב באמצעו. והולך ומתחדד לארכו. עד שעושה זויות לשתי קצותיו.

@11ובאסקריא @33ע"פ רע"ב. וע"פ דרכו אומר אני יותר נכון לגרוס באסדא. זה קרוב ומכוון עם פירושו.

### @22משנה ב

@11בלבנים @33בלתי שרופים.

@11אבנים @33ערפ"ב דבתרא. שכתבתי שם מה שנ"ל דלבנים שרופים בכלל אבנים הן. והיינו לענין נזקין. שגם הם אינם נפרדים מחמת מ"ר. כאבנים טבעיים. @44אבל@55 הכא דבעינן קרא כדכתיב. היינו אבנים חצובים מן ההר דווקא. וממעטינן אפילו סלעים הקשים ושבי"ש. כ"ש אבנים מלאכותיות הנעשות בי"א. והכי מוכח קרא דותהי להם הלבנה לאבן. מכלל דסתם אבן. אינה לבנה שרופה.

@11ולפמ"ש @33א"ל לומר תני ושייר (כמ"ש מהר"ם) אלא תנא רבותא נקט בהני דתנן. אע"ג דדמו לאבנים. קמ"ל דבעינן דווקא אבנים ממש. וא"צ לומר הנהו דלאו מין אבנים לגמרי נינהו. אטו כי רוכלא ליזיל ולתני.

@11ועפר @33עתי"ט שהעיר ע"ל הר"מ בפירושו. וכתב וסיד א"א לומר כו' דסיד לא הוי עפר.

@11ואני @33אומר אפשר ואפשר להאמר ולהשמע. ומש"ל במ"ז. היינו דווקא בסוף. אבל בתחלה ודאי ליכא קפידא. @44תדע@55 מדלא תני ליה הכא ברישא. גבי בית שאחד מצדדיו מחופה כו'. ליתני נמי ואחד בסיד. ש"מ דמטמא בסיד נמי. ועמש"ל במשנה י' בס"ד.

### @22משנה ד

@11וקורות המחיצה@33 ע"ל מהר"ם בתי"ט. דגריס המחצה דלשון קירות הם מחיצות. וא"כ מאי האי קירות המחיצה. והלא קירות ומחיצות אחד הם. ע"כ. @44ואין@55 זה כלום. כי קירות הוא שם העצם. ומחיצה שם תואר. נגזר מפעל חוצץ. וה"ק קירות שאינן אלא למחיצה. דהיינו לחוץ בחצר. בין חלק אדם לחברו. כמו ששנינו השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר. ואמרו אחר זה בונין את הכותל. שהוא הקיר. הכי נמי ר"ל קירות שהן למחיצה בלבד. לאפוקי קירות של בית. העשויות גם לסבול גג ותקרה.

### @22משנה ה

@11אלא כנגע@33 לענין מ"ש בתי"ט שנ"ל בכל הנגעים הדין כך. עמ"ש בס"ד פ"ק דמגלה.

@11זה @33פשוט. ותיתי לי דקיימתיה מסברא. כמ"ש בשכבר ספ"ב דמגלה. ואינו נ"נ שלא תקפיד תורה בכך רק בנגעי בתים. אטו לא ק"ו הוא. אלא ודאי גלי קרא במוקדם ובפחות. וה"ה למאוחר וחשוב. דכל שכן הוא.

@11דפיו @33ערע"ב. וחבירו בכיצד מברכין. תיתיב אבי תפי. ומ"ש רע"ב וי"ג טפיו בטי"ת.

@11זה @33י"ל חברים רבים בפכ"ג דכלים. ופ"ו דפרה.

### @22משנה ו

@11ולא סיד@33 דכתיב ועפר אחר וגו'. וסיד לא הוי עפר (תימה הא איפכא שמעינן. כדתנן להדיא פרק כסוי הדם שמכסין בסיד. משום דמקרי עפר. ומ"ש רע"ב דלא הוי אלא שרפה. לא הבינותי. הלא כתוב ונשרפה לשרפה. וכתוב ותהי להם הלבנה לאבן). @44שמא@55 יש לחלק בין סיד טבעי הנמצא בארץ בלתי שרוף. דבהכי איירי התם. ובין סיד הנשרף מאבנים. הוא ניהו דתנן ליה הכא. @44מ"מ@55 קשיא. הא סתמא תנן בתרווייהו. ולא לשתמיט תנא בשום דוכתא לפלוגי בינייהו. @44והיה@55 עולה על הדעת. דמטעם צבע. הוא דאתינן עלה. ואע"ג דתנן לעיל (פי"א) הבתים בין צבועים בין אינן צבועים מטמאין. דילמא אליבא דר"ש התם. דס"ל העורות כבתים. בי"א מטמאין. גם זה דוחק גדול.

@11אמנם @33נ"ל דלא אתמר הך מילתא. אלא שלא יביא סיד לטוח הבית. אחר פשיון דהסגר ראשון. כדתנן (הבו דלא מוסיף) וטעמא משום דבית האפל אין פותחין בו חלונות. הכי נמי אם טחו בסיד. אז הנגע מבהיק בו ניכר ביותר. והיינו דלא תנן לה לעיל (מ"ב) גבי בית המחופה.

## @00פרק יג

### @22משנה ב

@11נראה בראש נוטל את כולו @33מדתלי בנראה. מסתבר לי דאחליצה קאי דאי אנתיצה. הרי נותץ כל הבית ומה לי באיזה אבן שנראה. תי"ט. @44לא@55 ידענא מאי קאמר מר. הא תנן נותץ שלו. ומניח של חברו. ומסתברא טפי דאנתיצה קאי. וה"ק אימתי חומר בנתיצה. דנראה בראש. אבל נראה בפתים. אינו נותץ. אלא נוטל את שלו. ודוק.

### @22משנה ד

@11מטמא מתוכו@33 פירש רע"ב כדכתיב וגו' וכ"כ הר"מ. נראה מדבריהם דלא מטמא מתוכו. אלא כשיבוא כולו לתוכו. תי"ט. @44אין@55 הכרע כל כך בדבריהם). ולא דקו. כי לא נתכוונו. אלא למצוא סמך לדבר. שאינו מטמא מאחוריו כמוחלט. אבל לא שיהא צריך כניסה לענין טומאת מגע. @44וטומאת@55 ביאה דבר אחר הוא ודאי. דלא צריכה נגיעה לגמרי. הכי דייקא מתניתין בהדיא. @44ודברי@55 תו' שם תמוהים. בזרות כפול. דמשמע דמצרכי נגיעה בנגע מעצמו עמ"ש שם בס"ד.

### @22משנה ז

@11א"ר אלעזר@33 הוא בן שמוע סתם ר"א דמתני' והוא טוביינא דחכימי. ונראה ה"ט דר"מ דפסק כוותיה. @44אבל@55 אי בתר סברא ניזיל. ודאי מסתברא כוותיה דראב"ע. @44ותו@55 תינח בית המוחלט. אלא מיהא דמוסגר שאינו מטמא מאחוריו. אמאי טמא כה"ג. כשאין נכנסין לתוכו. והא מאחוריו טהור הוא. ואנן סתמא תנן. והו"ל לפלוגי ביה.

### @22משנה ח

@11טהור שהכניס ראשו@33 עיין מ"ש בסמוך.

@11וטמא שהכניס ראשו@33 דרך ביאה. אבל הנכנס דרך אחוריו. אפילו חוץ מחוטמו. אינו טמא.

@11טמאהו @33מה שבתוכו. כמוהו בכתוב. ותטמא הארץ וזולת.

### @22משנה ט

@11וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו@33 כצ"ל. ובמשניות של תי"ט נדפס בשבוש.

### @22משנה יא

@11עד ד"א@33 לרע"ב דקומתו של אדם בינוני ג"א. ואמה לפשוט ידים ורגלים. @44ורגלים@55 כדי נסבה. ויש למחקה. כי אין לה מקום כאן. @44אך@55 פליאה נשגבה היא בעיני. כראותי שכך היא שומה בפי כל המפרשים. שלא אחד בהם שת לבו גם לזאת.

### @22משנה יב

@11נכנס לבה"כ עושים לו מחיצה י"ט @33צ"ע מ"ש דאשמעינן הך דינא בבה"כ. ולא כייל ליה בבבא דלעיל דסלק מנה ולפלוג בדידה. ולתני שאינו מטמא הבית שנכנס בו אלא עד המחיצה. אפילו היא רק גבוהה עשרה (ואינה מגעת לתקרה) ברוחב ד"א. כדאשמעינן (במשנה דלעיל) בגובה. עד היכן מגעת טומאתו. @44לכן@55 נ"ל מ"ש רע"ב דפחות מעשרה אינה חשובה מחיצה להציל. ליתא. ולא כן פירש ר"ש. אלא כך הוא לשונו. אינה חשובה להפסיק. ר"ל אינה מצלת בבית המקורה.

@11וכך @33הוא הענין לדעתי. אם הוא באוהל. אז ודאי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת. והיינו גם העוברת על כל פני הבית וחולקת. אינה מצלת על האדם והכלים הנמצאים בבית. מצד אחד של המחיצה אם אינה מגעת עד התקרה. כי אינו שוה בזה עם טומאת אוהל המת, @44אלא@55 הב"ע. בבהכ"נ שאין עליו קירוי (וכ"ה בהדיא בגמרא דנזיר נב"א) כסתם בהכ"נ שלהם (וכך הם עוד היום בתוגרמה אינן מקורים) בכה"ג אשמעי' דאע"ג דאין כאן משום טומאת הבא אל הבית. דקר' לא מיירי אלא בבית דיר' ואוהל מקורה. אפ"ה בעי הפסקה. והרחקה ממקומו. משום דכתיב מושבו טמא. הילכך צריך לפרוש ממושבו ומעמדו ולהתרחק ממקומו. ביחוד בבה"כ מקום מקודש. מה גם בעת התפלה. @44וזה@55 משום מעלה ופרישה לקדושה. וכדרך שהוא מוצא מערי חומה. ובמחיצה עשרה ורחבה ארבע. ודאי חשיב רשות בפ"ע בכ"מ. לכל דבר הפסקה בלבד.

@11ומ"ש @33נכנס ראשון כו'. היינו להכרא. שיהא נזהר מלגע בב"א היוצאין והנכנסין. וק"ל. @44א"נ@55 רבותא אשמעינן. וה"ה אפכא. ולעולם ליכא קפידא הכא אלא אמגעו. ונתגלה טעמה של משנתנו. מ"ה האירו עיני בה.

## @00פרק יד

### @22משנה א

@11פיילי@33 לשון יוני. וכן נקרא בלטי"ן (שהוא תולדת היונית) והפ"א רפוי"ה. וכמין קערה עגולה היא.

@11של שניה@33 מוסב גם על ראשי אגפים.

### @22משנה ב

@11אל פני השדה@33 נראה דהיינו שדה זרע. לאפוקי ארץ מלחה מדבר וציה.

@11ושני תולעת@33 ע"ל הר"מ בתי"ט. בלבא. @44צ"ל@55 בלכא בכ"ף. הוא צבע אדום בלשון תלמוד.

### @22משנה ח

@11אחד ביד@33 עתי"ט דיליף דם משמן. א"כ מינה ומנה. מה שמן בכפו של כהן הוא נתון. אף הדם כן.

### @22משנה ט

@11תנוך@33 עיין לשון תי"ט שכתב כסומא בארובה. שהגבוה נקרא נוך. @44ומצאתי@55 לו חבר. במלת אנך. כמ"ש שם בס"ד בהגהות ס' השרשים.

### @22משנה יב

@11מביא אדם ע"י בנו ובתו. ע"י עבדו ושפחתו@33 בקטנים איירי. דאיתנהו גביה. ודומיא דשפחתו עבריה (צל"ע. דילמא בכנענית מיירי דחייבת במה שהאשה חייבת. וכן עבדו) נמי ע"כ בקטנה מיירי. דאי הביאה סימנים. מאי בעיא גביה. ומשום דבמחוסרי כפרה לא חלק הכתוב בין גדולים לקטנים. כולהו בני אתויי קרבן נינהו. כדאיתא בפרק אין בין המודר (לה"ב).

@11עתי"ט @33ומסתברא דזה (ר"ל דמרבי עשיר מביא קרבן עני בשביל עני) דווקא כשעשיר מביא בלא קבלת נדר להביא קרבנו של מצורע. דהא ההיא תנן פ"ד דערכין. שאע"פ שהמצורע עני מביא קרבן עשיר. ע"כ. @44לא@55 מתניתין היא. אלא אוקמתא בגמרא. אבל אם היה מצורע עשיר. ודאי מביא מדירו קרבן עשיר. אע"ג דהמדיר עני.

@11כ"ע @33תי"ט וז"ל. אלא לפי שלא מצאתי לרמב"ם שהעתיק המשנה כו'. @44לא@55 ראה ברפ"י מה"ל שגגות. שם הביא גם משנתנו כצורתה. ש"מ דלא פליגן אהדדי. @44אלא@55 איתא להא. ואיתא להא. לפי שאינו דומה המחייב עצמו במה שאינו חייב. למי שאינו מחייב עצמו בכלום. אלא עומד ועושה דבר שאינו חובה עליו כלל. לא ע"י אחר ולא ע"י עצמו. אלא מנדבת לבו בלבד. @44דהא@55 ודאי מיירי הכא שבניו ובני ביתו הם עניים. כדפריש רע"ב. דכי אית להו מדידהו. מאי דלית ליה זכות בגויה. פשיטא דבעו מייתו קרבן עשיר כהשג ידם. אפילו בניו קטנים. שנפלו להם נכסים מאבי אמם (כשהיא בקבר) וכן העבד שנתנו לו ממון ע"מ שלא יהא לרבו רשות בו. והרי הוא עשיר ודאי. חייבין הן בקרבן עשיר. @44אלא@55 הב"ע דלית בהו מידי. ואיהו מבעי לטהרם ולהכשירם. אע"פ שאינו חייב בכך. (ושמא אפילו בניו קטנים פחות מבני שש. ואת"ל שחייב בכל חיובי מצותם כדרך שחייב במזונותם. מ"מ אינו אלא מד"ח. ולא רמי עליה חיובייהו ד"ת) ולא נדר ולא קבל עליו כלום. אלא לטהורינהו ולאכשורינהו לאכול בקדשים קבעי. @44קמ"ל@55 תנא דמביא על ידיהם קרבן עני. וסגי להו בהכי. כיון שאינו חייב. אלא מזכה להם בקרבנות. בתורת נדבה ומתנה לעניים. שהרי הוא לא נתחייב להביא קרבנותיהם. אף בבנים קטנים. כדאמרן שאין האב חייב במזונות בניו מד"ת. וכן העבד. יכול הרב לומר עשה עמי ואיני זנך. כ"ש שאינו מחויב להביא קרבנו. @44ובעבד@55 עברי צ"ע. דילמא דמי לאשתו. דכתיב ביה כי טוב לו עמך במאכל ובמשתה. א"כ על כרחו צריך להכשירו לאכול בקדשים עמו בשוה לו. והקונה עבד עברי. קונה אדון לעצמו.

@11וכן כל קרבן שהיא חייבת@33 כתי"ט וק"ק לי דלחיוב זה לא מצאתי טעם. @44ונפלאתי@55 ע"ז אטו מי גרעי הני מרפואתה. כ"ש לידה וסוטה שהוא גרם לה לאסרה עליו. א"כ אם ירצה לקיים עונתה. היאך יזדקק לה. אפילו אם לא ירצה לקיימה. הרי הוא מורד עליה. דאמרה מאי אית לי למעבד. אנא הא קאימנא.

@99סליקא לה מסכת נגעים

# @88מסכת פרה

## @00פרק א

### @22משנה א

@11ופרה בת שתים @33עיין שי"ע (סימן פ').

@11שלשית @33עתי"ט שמצא בנא"י מנוקד בסגו"ל קמ"ץ וציר"י. ולא ידעתי לו חבר. @44אמנם@55 גרסת מהר"ם בחיר"ק ציר"י חיר"ק. יפה היא. בשקל על שלשים. לרבים זכרים. @44אכן@55 רפ"ק דברכות נקדתיה בשו"א קמ"ץ ציר"י יע"ש. וכ"ה דעת הקמחי בשרשיו.

### @22משנה ג

@11כבשים בני שנה@33 בין לענין נדר ונדבה. בין לענין קרבנות חובה דיחיד ודצבור. יוצאים בהם אפילו קטנים. מיום שמיני והלאה בדיעבד. כדמפרשא מתניתין ס"פ. ואחר שמלאה שנתם. נפסלו מתורת כבש. וכן הדבר באילים. מבן שלשים ואחד עד בן שתי שנים כפר. וכל תורת איל עליו. בין לחובה בין לנדבה.

@11וכולן מיום ליום@33 אבני שתים נמי קאי. להפסל אחר שעברו עליהם שתי שנים. אפילו שעה אחת פסולין. @44וכנראה@55 התי"ט לא שיער את זאת.

@11פלגס @33היא מלה מורכבת מן פלג וגס. @44ר"ל@55 חצי גדול. יצא מכלל קטן. ועדיין גדול אינו. כיוצא בו נ"ל עד"ז נקראת המיוחדת לאיש (בלי כו"ק) פלגש. נוטריקון פלג אשה. כלומר יצאה מכלל בתולה. ולכלל אשה לא באה. @44ונראה@55 שדין הפלגס שוה בעגל ובשעיר. כמו בכבש.

@11ותימה @33דלא תנן מדת זמן השעיר. ובשלהי מנחות תנן גדי בן שנה. ושעיר בן שתים. וכ"פ הרע"ב שני.

@11וקשה @33דהא שעירי יו"כ בני שנה הם. כדאיתא פש"ש (סה"ב) ושם הביא רש"י ברייתא דת"כ. שהוקשו כל חטאות שעירי ר"ח ורגלים. לע"א. דכתיב בה בת שנתה. @44וי"ל@55 בנדר הלך אחר לשון ב"א. אע"ג דבלשון תורה. גם שעיר סתמא בן שנה הוי. משום דגמרינן במה מצינו.

@11ה"ז איל@33 ושעיר שייריה. ואיכא למימר משום דלא פסיקא ליה כדלעיל. ושייר נמי עגל. @44איברא@55 עגל. לא שייך הכא לגמרי. משום דלא אתי אלא בנדבה. עמ"ש רפ"ג דמנחות. @44ונראה@55 ודאי דאינו אלא בן שנה.

### @22משנה ד

@11והפסח @33בפירע"ב. צ"ל שאינו נאכל (אלא) בחבורה אחת.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11וחכמים מכשירים @33הוה תמיהא לי. נהי דאדם חס על בהמתו שלא תעקר. משום דלא חיישי לרביעה. מיהא ליחוש שמא עלה עליה עול. דבכל דהו מפסלא בהכי. ולא ידיע. ולא מינכרא מילתא. ופשיטא גוי לא חייש להא. @44אברא@55 תלמודא דפא"מ. ס"ד דבהא פליגי. דילמא הניח עליה עודה של שקין. וקדחי. דמשום הנאה פורתא. לא מפסיד טובא (דפרה דמיה יקרים) כלומר מסתפי דילמא קחזי ליה ישראל. @44ברם@55 במסקנא אתי שפיר. דשמעינן התם לרבנן. דישראל היו משמרים אותה.

### @22משנה ב

@11פרה שקרניה וטלפיה שחורים יגוד @33פשוט דלרבותא נקט תנא שחורים אע"ג דהאי שחור אדום הוא כו'. וכ"ש לבנים או משאר גוונים. @44ולפי"ז@55 הא דאמרינן יגוד. כשהשחרות אינו מגיע לזכרות. ע"כ צריך שיהא הזכרות אדום דווקא.

### @22משנה ג

@11ואין זו באה לבית@33 ורבנן כיון דקדשי ב"ה היא. ולקיחתה מתרומת הלשכה כו' באה לבית קרינן בה. כך נ"ל תי"ט. @44לא@55 נהירא לגמרי. ואין בו טעם. כי לא נתיישב שהרי אינה באה לבית. ומחמת שיוצאה (ר"ל שיציאתה בא מן הבית) מן הבית. לא תבוא אל הבית. @44איברא@55 הו"ל למימר בה מרגניתא. וקאמר חספא. דהא ודאי באה לבית היא. דתנן התם פ"ג. וחולקין אותו לג"ח. אחד ניתן בחיל כו'. שהוא בהר הבית. והלשכה שנתון בה. היא מבניני העזרה הדבוקים בה.

@11ופשיטא @33למאי דקסבר תי"ט אליבא דהר"מ התם. ניחא טובא. דקס"ד כל החלקים (של אפר פרה) במקדש היו נתונין. כדכתב להדיא @44ואתי@55 שפיר טפי (אלא שבאמת לא דק שם. כמש"ל בס"ד) דקמיפלגי ר"א ורבנן. אי מקריא באה לבית. משום ביאת אפרה. והא סברא מיחוורא.

@11ותו @33נ"ל דילפי במה מצינו. הואיל ופסל במוקדשין. ופסל כאן. מה כשפסל במוקדשין. עשה אתנן ומחיר. כמומין שבגוף. כמו כן בפרה. ולבית אלהיך. לגופיה אצטריך. סד"א הואיל ולכפרה מייתי להו. עדיפי ומעלו לקרבן. כי היכי דתיהוי להו כפרה. בדבר שקלקלו בו יתוקנו. קמ"ל.

### @22משנה ד

@11עלה עליה זכר. פסולה@33 מטעם דחשיב עבודה (כמ"ש תו'. דמה שהזכר משמש בה. חשיב עבודה. עמ"ש בס"ד במהדורא ספ"ג דברכות) אבל עול לא מיקרי. כדמוכח מפרות ששגרו פלשתים.

### @22משנה ה

@11שתי שערות שחורות או לבנות @33זו ואצ"ל זו קתני. דבשחורות רבותא קמ"ל. אע"ג דהאי שחור אדום הוא כו'.

@11אפי' ארבע אפי' חמש@33 יכולני לפרש דברי ר"ע הללו. לשתי בבות חלוקות.

@11וה"ק@55 @33אפילו הן ארבע מקובצות במקום אחד. ותכופות (אמתני' דלעיל דסמיך להא קאי) ואפילו הן חמש מפוזרות.

@11יתלוש @33לאפוקי חמש סמוכות.

@11א"נ @33טפי מחמש. אפילו מפוזרות. לא מהניא בהו תלישה.

## @00פרק ג

### @22משנה א

@11ומזין עליו@33 אפילו תימא כר"ע (עמ"ש ריש כלים. ד"ה ומ"ח) הא קטביל ליה. כדלקמן מ"ח.

@11מכל חטאות@33 עתי"ט עד ותנן כל ז' ימים. א"כ צריכים שיהיו ז' כו'. @44אשתמיטתיה@55 תלמוד ערוך דשבעה לאו דווקא. אלא בר מרביעי ומשביעי.

### @22משנה ב

@11ומגדלות שם את בניהן@33 עד שיהיו בני שמונה שנים. @44הא@55 אתיא אפ"ה כב"ה דלא גמרי מדורות ראשונים (דלאחרונים ודינא דמתניתין עד שיהא בן תשעה ויום אחד אין קריו מטמא) אב"א משום מעלה. @44ואב"א@55 משום דמשנתנו לדורות ראשוני' נשנית. כמש"ל מ"ג. וכולה מסכתא הילכתא למשיחא. ואין בין עוה"ז לימות משיח כו'. כי הנער בן מאה ימות כו'. דאיכא מיתה. ובעיא הזאה. אבל יהיו בריאים כבימים קדמונים ודאי. כימי העץ ימי עמי.

@11לשלוח @33מעין הוא (לא נהר) בדרומה מזרחה של ירושלים. כמדומני היא ברכת השלח (נחמיה ג').

### @22משנה ג

@11וירדו @33מן השוורים.

@11וזורקו @33למקל.

@11אלא הוא נוטל@33 כו' (ע"פ רע"ב) לפי שלא גזרו טומאה על ארץ העמים עד אחר שעלו מן הגולה. כך מפורש בשטת י"ח דבר. @44גם@55 ממקומו הוא מוכרע. שהרי פרה ראשונה נעשית במדבר העמים. ואפרה הכניסו לא"י. ולא היה להם אפר אחר עד עזרא.

@11ומקדש @33צ"ע לאיזה צורך היה קדוש זה. אם לכהן השורף את הפרה. א"כ היה מעשה זה קודם שהפרישוהו ללשכתו לטהרה. כדי להזות עליו כל ז"י.

@11ולא @33ידעתי מ"ט לא היו מזין עליו מאפר מ"ח שמתחלק לכל המשמרות. @44ולפמ"ש@55 רע"ב מן התוספתא ניחא. @44אבל@55 קשיא לי טובא. אי הכי דכולהו טמאי מתים הוו. איך עברו את החל בטומאת מת. שאין נכנס לשם ט"מ (רפ"ח דכלים).

@11וצריך @33לדחוק. דמעלות דרבנן. ושאני היכא דלא אפשר. אתי דרבנן ודחי דרבנן.

### @22משנה ה

@11לא מצאו משבע@33 משמע דאיכא קפידא לכתחלה. שיהיו שם מכל החטאות הקודמות.

@11ואיכא @33למידק לרבנן דפליגי עליה דר"מ ואמרי שבע היו מעזרא ואילך. א"ה ניתני לא מצאו מתשע כו'. @44ונראה@55 לי. דקפידא בשבע דווקא. אבל למעלה משבע. ליכא קפידא אע"פ שהיו יותר. ודבר זה רמוז בפסיקתא. דדריש לקרא דמזוקק שבעתים בפרה. שיש בה משבעה. ושבע פרות כתיבי בפרשה. לרמוז זה.

@11ומה @33שיש לדקדק על זה. דהא לא כתיבי אלא חמש. י"ל שתי חטאות משלימות. חטאת היא. אל תוך שרפת החטאת. אלו משלימין חשבון שבע פרות.

@11עוד @33יישבתי זה במקומו. דבמה דמסיים התם. אף משה ואהרן (האמורים בראש הפרשה) בכלל מנין שבע כהנים. הו"ל כאילו נתייחדה פרשת פרה לכל אחד מהם בפני עצמו. והו"ל תלתא קראי דפרה. שפרשה זו משולשת היא. יע"ש.

@11עוד @33נ"ל דבהכי פליגי רבנן ור"מ. דליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא. והכא בסברא פליגי. אם אותה שנעשית במעורבי שמש מצטרפת. אם לא. כדאיתא בתוספתא. וסבר ר"מ. כיון דלא כתיבי בהדיא אלא חמש פרות. לרמוז בא. שלא יהיו אלא חמש מעזרא ואילך. ושתים ראשונות רמוזות בצירוף חטאות הנזכרות. וא"כ לא יהיו לעולם יותר משבע. ורבנן סברי. דרמז של שבע. מעזרא ואילך הוא.

@11וחכ"א שבע מעזרא ואילך@33 עיין מש"ל.

@11ונ"מ @33דכי נמי ליתינהו לתרתי קמאי (וכגון אחר ששבו מן הגולה. אם לא מצאו של משה. אע"פ שאמרו ששלו קיימת. וכ"מ לעיל. מ"מ לא מצאו הרבה. ואם נשאר בגניזה. והמעט שמצאו. נתמעט ברוב הימים. זהו שאמרו לא מצאו משבע כו') אכתי איכא לקיומי משבע. מעזרא ואילך.

@11שניה עשה עזרא@33 לכאורה משמע מהכא שעזרא כ"ג היה. כדחשיב ומני לכולהו כ"ג עושי פרה. ואתיא כסתמא דמתניתין. שלא בכ"ג פסולה. @44אי נמי@55 אפילו תימא שכשרה בסגן. מ"מ נקרבת על שם הכ"ג שבימיו נעשית ובמצותו. כי על פי השגחתו היו כל מעשיה. גם היה מוציא עליה מממונו. כדתנן כבש פרה כ"ג עושין משל עצמן ויהיה פירוש עשה. השנוי כאן. ע"ד ויבן שלמה את הבית. וכן מ"ש הראשונה עשה משה. ואף למ"ד שמשה שמש כהן גדול. בימי המלואים (לא בשמנה בגדים) הרי לא עשאה אלא אלעזר.

@11ונראה @33שמכאן הוציא הר"מ ז"ל. מ"ש בפתיחתו לספר הי"ד שלו. שעזרא כ"ג היה. ולא נודע מנין לו. כי מן הכתובים נראה. שבן אחיו יהושע ב"י שמש בכהונה גדולה. על פני עזרא דודו. ושוב לא זזה מבני יהושע. ששמשו דור אחר דור. וכהונתו של עזרא. לא נזכרה. @44מ"מ@55 ממשנתנו נראה. שקבלה היתה בידם ששמש עזרא בכ"ג. אולי בזמן שהיה עדיין בנו של יהושע או בן בנו קטן. ובלתי ראוי לעבודה. או שעבר לפי שעה מחמת טומאה שארעה בו. או איזה מקרה אחר שעכבו שנה או יותר. ושמש עזרא תחת אחד מבני ישוע לפי שעה בלבד. כך צ"ל בהכרח. @44גם@55 בפ"ק דיומא כשהוציאו מכלל כ"ג של ב"ש הרשעים. את שמעון הצדיק. לא זכרו עזרא כלל (צ"ל מפני שלא נתמנה לכ"ג קבוע כנ"ל) ובכל ספרו וספר נחמיה לא נקרא שמו בשום תואר. אלא הסופר. עם שנראה מס' עזרא (ס"ט) בעסק הפרשת נשים נכריות ובספר נחמיה (ס"ח) בענין קריאת התורה. כאילו היה הוא הכהן הראש. באותן הימים אין כהן גדול למעלה ממנו בהיותו בירושלם. מאחר שעליו היה משא כל הדברים הגדולים המפורסמים שארעו אז. ולא נזכר עליהם שם כ"ג אחר. שנטפל באותם הענינים העצומים ועסקי רבים. וכן נראה מן לשון הכתב מינוי שנתן דריוש לעזרא. שהשליטו על כל עניני הבית והארץ. למנות שופטים. ולכל כל צרכי בהמ"ק. @44אך@55 בספרו של נחמיה (י"ב כ"ו) נראה באר היטב שבימי עזרא היה יויקים ביב"י כ"ג @44גם@55 כפי הנזכר בספרי החול. שב עזרא לבבל. ומת ויקבר שם. וככה העיד בספר תחכמוני שעמד על קברו.

### @22משנה ו

@11וכבש היו עושים@33 משמע בכל פעם שעשו פרת חטאת. היו עושים לה הכבש מחדש. אח"כ מסלקים אותו. והכי מוכח נמי בשקלים (פ"ד) שלא היו מניחים אותה אחר שנשתמשו בו פ"א. להיות קיים לעתיד. כשיצטרכו לו עוד לפרה אחרת. שיהא מזומן. ולא חשו למעט בהוצאה יתרה (המוכרחת לסתרו ולבנותו עוד פעם. לצורך פרה אחרת) חנם.

@11נראה @33שהוצרכו לכך. לסלקו מיד אחר מעשה הפרה. מפחד אויב. שלא ימצא דרך כבושה וישרה לפניו. לבוא אל העיר פתאום. מבלי מעכב ומונע. וזה היה חוזק העיר לצד מזרח. כי שם נחל קדרון עמוק מאד. מפסיק בין העיר ובין הר המשחה. לפיכך לא בא צר ואויב בשערי ירושלם מרוח מזרחה (אלא מצפונה. ששם תורפה. ארץ שוה עד החומה) אך לפי שעה לא היו חוששים מלעשות שם גשר. להוציא דרך עליו פרה ומסעדיה. שבעת ההיא היו יכולים לשמרו בעם רב וגבורי חיל הנצבים עליו. בעוד שעוסקים בפרה. גם לא ידעו ממנו האויבים מרחוק.

### @22משנה ז

@11וזקני ישראל@33 מסתמא הם הסנהדרין. שהם נקראים בכתוב זקני העדה. אלא מיהא מדלא קתני זקני עדה. משמע זקני ישראל היו. משום ברב עם. וגם היו צריכים להיות שם. כמש"ל בסמוך. ועוד למען ישגיחו על מעשיה שיהיו כהוגן.

### @22משנה ח

@11סמכו ידיהם עליו@33 זקני ישראל שהיו מקדימים להר המשחה. לצורך זה היו נפנים לשם.

@11כ"ג @33עתי"ט ועמ"ש הרמב"ם דתמיד נעשית בכ"ג. ויש לי כדמות ראיה לדבריו מדא"ש כו'.

@11אומר @33אני ראיה כזו וגדולה ממנה. הלא היה להביא ממשנה ג' דלעיל. שמעון הצדיק ויוחנן כ"ג עשו שתים. @44הרי@55 מפורש שכהנים גדולים עשאוה. ואעפ"כ גם היא אינה ראיה כלל. @44תדע@55 שהרי ג"כ שנו שם הראשונה עשה משה. בודאי לא עשאה בעצמו. אלא אלעזר. ככתוב. רק לפי שעל פיו נעשית וע"י השתדלותו והשגחתו. לכן נקראת על שמו. כמש"ל. @44אי הכי@55 ממשנה דשקלים נמי ליכא למשמע מדי.

@11ומטמאים היו הכהן השורף@33 נראה שמפני שחוששין ללעז של פרות ראשונות (שנעשו בט"י. כפי הקבלה) נגעו בה. @44שוב@55 זכיתי לראות כדברי בתוספתא שהביאה הר"ש (במשנה ה').

@11עוד @33מצאתי שם במשנתנו. מועתק מתוספתא בלשון זה מעשה בצדוקי שהעריב שמשו ובא לשרוף הפרה. וידע בו ריב"ז כו'.

@11ובזה @33י"ל. שידע רק זאת בלבד. שמחמיר לעשותה במעורבי שמש. אבל לא החלחטו משום כך לממרה ע"פ ב"ד. כי שמא נתכוין להוסיף לה קדושה וטהרה (שכך מצינו גם בישמעאל ב"פ. כמ"ש הר"ש לעיל מן התוספתא) ולא ידע שצדוקי הוא ודאי (שאלמלא כן לא היו מניחו לעסוק בפרה. מאחר שידו תקיפה עליו. כמו שנראה מן המעשה. כ"ש שלא היה מחניפו לרשע. ואומר לו כמה נאה אתה להיות כ"ג. אומר לרשע צדיק אתה. תועבת ה') @44מיהא@55 אכתי תרי תמיהי טובא איכא הכא. חדא דלעיל לא מני תנא דידן אלא ז' פרות. ואי הכי תמני הוא דהוו. דשבע דשנה רבי כולן נעשו ע"י כ"ג כשרים. @44ותו@55 דהא ריב"ז בארבעים שנה אחרונות שלו הוא שנהג נשיאות. ונמשכו קצתן אחר החורבן. כדאיתא פ"ד דר"ה. ומשמע לי דבאותן השנים. לא נעשית עוד פרה. שכבר התחילו סימני החורבן לבוא. @44וי"ל@55 שבאמת לא עלתה ביד אותו כ"ג הצדוקי. ולא הוכשרה פרה שלו. לפיכך לא באה במנין הפרות הכשרות. @44אחר@55 שכתבתי זאת עיינתי עוד בפי' הר"ש. ומצאתי שהציג בו מאן דהו הגהה. ונרגש קצת ממה שכתבתי ולשונו מגומגם.

@11שוב @33בדקתי בספר יוחסין. וראיתי שכתב חנמאל המצרי וישמעאל ב"פ עשו פרה בימי ריב"ז. ולא נהירא. @44אך@55 חנמאל המצרי. אולי הוא הצדוקי שעשה פרה לפני ריב"ז. וקצת נראה שלא היה כ"ג כשר מאותה דפ"ק דיומא שמנו כל הכשרים מכלל שמי שלא נמנה שם בכלל רשעים יחשב. אמנם יש לדקדק על זה. כי א"כ. אליה ועיני גם הוא יוצא מן הכלל. והיכן ריב"א כ"ג. ויהושע ב"ג שזכרוהו לשבח. @44ועדיין@55 יש לדקדק במשנתנו מה היו צריכים לטמאו. הלא היו מזין עליו. ונגע במ"ח. שמטמאים את האדם מ"ה (עמ"ש ריש כלים) וכ"ה מסקנת הגמרא יומא (יד"א) כר"ע. דטהור שנפלו עליו מ"ח נטמא. @44איברא@55 לפמ"ש ספ"ט דמכלתין. לק"מ. עדיין צ"ע.

@11בתי"ט @33ד"ה במעורבי. צ"ל מחוסר כפורים (כשר) בפרה.

### @22משנה ט

@11בחבל של מגג@33 שאינו מקבל טומאה כו'. הואיל ואינו ארוג. תי"ט. @33אבל@44 הארוג טמא. עבספכ"ד דכלים. וגמרא ספ"ב דסוכה.

@11ראשה בדרום ופניה למערב@33 היו עוקמים ראשה ומחזירין פניה למערב. @44קשיא@55 לתי"ט. מ"ט לא יהא ראשה למערב. ונדחק לומר הואיל. לא לעזר ולא להועיל. @44ואכתי@55 תקשי התם בפרו דכ"ג נמי תינח פניו למערב. לצד שכינה. אלא ראשו בדרום מאי טעמא. ואמאי לא בצפון. @44אלא@55 ע"כ דבר סתר יש בו. שכך היה צריך להיות דווקא. ראש לדרום. ואחור לצפון. כאן ושם. לטעם נכון. כדי שיפנה הפר וכן הפרה. עורף לשמאל. פני שור. ויפנה דרך ימין. להיות נכלל בימין. כי ימין ה' רוממה.

@11וקבל בשמאלו@33 נראה לי פשוט שקבל בכלי. כמו בכל מקום קבלת דם להזיה דקרבנות שבפנים דלא סגי בלא כלי. אלא שהזיה היא באצבעו של כהן בכ"מ. חוץ מקבלת דם האשם דמצורע (עמ"ש שם) @44שוב@55 מצאתי סיוע מפורש לדברי. בגמרא דזבחים (הביאה התי"ט) דאא"ב בין הזאה להזאה בשפת מזרק מקנח. הא בהדיא דמקבלו במזרק. כמו כל קבלת דם זבחים שבבית. @44מ"מ@55 היה נ"ל. אע"ג דלא סגי בלא כלי. מ"מ אכלי שרת ליכא קפידא. אלא במזרק דכלי אבן. כדתנן שכל מעשיה בכלי אבנים. @44אלא@55 דלכאורה לשון גמרא הנ"ל מזרק וכפורי זהב כמשמעם. מ"מ אינו מוכרח. ולא דווקא קאמר. אלא דוגמא בעלמא נקט.

@11אכן @33אחר כתבי זה כראותי בתי"ט בשם הר"מ. דפסול כלי לקבלת דם פרה. אלא מצריך כפו של כהן. כמו באשם מצורע. @44כן@55 תמהתי. מנין לו זה. @44ואף@55 שראיתי שם בחבור דמברייתא נפקא ליה. מדמה באצבעו. מצותה מצות יד. ולא בכלי.

@11לא @33מוכח מידי. דילמא לא קאי אלא אהזאה דאצבע (דלא תימא דאין אצבעו מעכב. דאי נמי זריק ליה בכלי. כשר. קמ"ל דפסל) קבלה מהיכא שמעינן. @44ועל@55 כרחנו כך חובתנו לחלק בכך. כדי שלא לחלוק עלינו את השוים. דנצטרך לומר סתמא דתלמודא ופשיטותיה. פליג אסתמא דתוספתא וספרי. ועל החלוקים אנו מצטערים.

@11וגדלה @33תמיהתי. כאשר עוד ראיתי בהשגות הר"א. דמעיקרא מודה ליה לר"מ בהא ומסייע ליה מגמרא הנ"ל נמי. והדר קסתר ליה מהתם. דלדבריו מזרק מאי בעי התם.

@11רי"א בימינו היה מקבל @33ונותן הסכין לזה שעמו. ומיירי שטהר עצמו כמותו. דאל"כ. הרי נטמא בסמיכה. שא"א שלא יהא נסט. תי"ט.

@11ואני @33אומר. אין כאן הסט. אלא מגע ע"י ד"א.

### @22משנה י

@11שלש פעמים@33 עתי"ט. ז"ל וגם רגילים לעמוד שם רבים לראות הענין ואף דבשקלים מפני החשד. לא נכנס בלא אחרים. @44להד"מ@55 לא מפני החשד באו עמו. ולא נכנסו ללשכה מעולם. זה מוכרח. עמ"ש שם. ומ"ש על הר"מ בחבור בס"ד.

@11ולמש"ע @33תי"ט על הר"מ ז"ל שנכנס לבד. ל"א לי (כצ"ל) עיין מ"ש שם בעזה"י.

### @22משנה יא

@11אחד נתן בחל@33 לפום ריהטא היה נ"ל. שזה היה צריך להיות שם מזומן בטרם יבוא להכנס ט"מ. שאסור להכנס שם. ודקאמר בחל בבי"ת. לא בתוכו ממש. אלא בסמוך חוצה לו. דוגמא בכתוב בהיות יהושע ביריחו. @44אך@55 עדיין צ"ע היכן הניחוהו כי החל כולו מקום פנוי מכלום. כמש"ל במדות.

@11ונ"ל @33שהיה שם בית או לשכה בנויה ששם סנהדרין יושבים בשוי"ט. כדאיתא בהנחנקין (צח"ב) והיתה פתוחה לחול. א"נ אפילו בקודש בחל עצמו. והיה שם חלון שמזה ממנו לאחרים בחוץ. @44והא@55 דתנן לעיל ר"פ. ובפתח העזרה היה מתוקן קלל של חטאת. הוא היה כלי קטן שממלא אותו מזה שבחל. לצורך שעה בלבד. בעת עשיית הפרה.

@11ואחד בהר המשחה@33 צ"ע על הסדר השנוי כאן. דהא בהר המשחה קאי ועסיק. אמאי תני בחל ברישא. @44וי"ל@55 כיון שעקר מ"ח מפני המים שלא יכנסו בו בטומאה. התחיל במקום מקודש. וק"ל.

@11ויש @33להסמיכו גם על הכתוב. ואסף איש טהור והניח חוץ למחנה. היינו חוץ למחנה לויה. והיינו בהר הבית. שהוא מקום טהור ודאי. לפי שאין זבים וזבות כו' נכנסין לשם. והיתה לבני ישראל בהר המשחה. למשמרת. אלו המשמרות.

@11ואחד מתחלק לכל המשמרות@33 כתב תי"ט ונמצאו כל החלקים היו במקדש. @44לא@55 ידעתי מה ענין הר המשחה למקדש. וידוע שהוא הר הזיתים (על שם כך נקרא ג"כ הר המשחה) הרחוק מן העיר ירושלם מדת תחום שבת. ועמק יהושפט ונחל קדרון מפסיק ביניהם. @44אולי@55 ר"ל כל החלקים של חלק שלישי. ולא דק בלשניה. @44ומה@55 שבקש עזר לפירש"י. מיב"ע המדומה. @44א"צ@55 דהא קרא כתיב חוץ למחנה. והיינו עזרה. מחנה שכינה.

## @00פרק ד

### @22משנה א

@11ושלא רחוץ@33 כו' עתי"ט שהקשה וז"ל. ול"י טעמא דמתיר במקדה דאמאי גרע כלי זה שלא יהיה מכלי אבנים כו' והרי כל כ"ש היו כל ז"י בכ"א.

@11נ"ל @33שלא הצריכוהו לכלי אבנים אלא בשבעת הימים שהיה פרוש מאחיו. ועומד בבהמ"ק. עבדו ליה הכרא. ולכן הלשכה שלו היתה נקראת בית האבן. משא"כ לאחר שיצא ממנה. ובא לשרוף הפרה. שכבר היו מטמאין אותו ומטבילין אותו. לא הוצרך עוד להכר בקדושו. שהיתה לו אז שמירה מעולה. שלא ישכח מלהטמא. @44אע"פ@55 שהתנוקות מלאו המים בכוסות של אבן. לא דמי. דאינהו עסקו ההיא שעתא במעשה הפרה.

@11ובכלי לבן@33 רע"ב ותי"ט. גרסי בבגדי לבן. צריך בדיקה בספרי המשניות.

@11ובבגדי לבן@33 כו'. עתי"ט בשם הר"מ שאם עשאה בבגדי לבן חול. פסולה@44 נראה@55 פשוט דלת"ק. בעיא בגדי לבן דכ"ג כשל י"כ (דבשל י"כ עצמן. לא יכול לעשותה בהם. שהרי טעונים גניזה. ואפילו לי"כ אחר אינו רשאי להשתמש בהם עוד).

@11מיהו @33צ"ע אם עשאם בשל כהן הדיוט (למ"ד אבנטו של כ"ג. לא זהו אבנטו של כהן הדיוט) אם פסלה. ולר"י אפכא מבעיא. כי עשאה כהן הדיוט. באבנטו של כ"ג. אי פסלה.

## @00פרק ה

### @22משנה ב

@11אם להוסיף@33 כו' עתי"ט לשון ר"מ. ולא יוסיף מים אע"פ שהאפר נשאר. @44אתיא@55 כחכמים דר"פ לקמן. דס"ל לאפר הנשאר אחר שנזדלפו כל המים. אינו ראוי לקדש בו עוד לעולם.

### @22משנה ד

@11 המלאכה פוסלת במים עד שיטילו את האפר@33 צריך לדעת שאפילו מלאכה שעשה באפר פוסלת את המים. שלא נעשה בהם שום מלאכה. אלא שאחר המלוי עשה מלאכה עם האפר. המים פסולים. והאפר כשר. כדתנן לקמן שלהי פ"ה.

### @22משנה ז

@11נקבה מלמטה@33 כו' המים שבתוכה פסולין גרסינן. והיינו למ"ח בלבד. אבל אינן פוסלין את המקוה. כך נ"ל פשוט.

@11מן הצד כו' כשרים @33למ"ח. ופסולין למקוה.

@11פסולין @33כהאי גוונא ודאי פסולין אף למקוה.

### @22משנה ח

@11אינן מקודשין@33 קמ"ל אע"ג דשתי השקתות באבן אחת. ודופן אחד לשתיהן. ס"ד כלי אחד הן חשובות.

### @22משנה ט

@11אינן מקודשין@33 עתי"ט וז"ל. ונ"ל הב"ע כשאין המים נוזלים מהסדק השני. מפני שחברם בטיט כו'. @44לא@55 נתיישב לי. דבמאי עסקינן. אי בשאינו בריא. מ"ש מעטרה של טיט דלעיל. דהמים שהלכו לשם פסולים. ואי בבריא. היינו סיפא דהכא. עשאם בסיד. דמים שביניהם מקודשים.

## @00פרק ו

### @22משנה א

@11המקדש @33לא נזכר שעור לאפר. ונראה שהוא מדברים שאין להם שיעור. שאפילו כמות קטן מאד מן האפר. מספיק לקדש מים רבים. רק שיהו מכונסים בכלי אחד. @44אבל@55 צריך שיראה האפר על פני המים (ונראה שזה לשעת קדוש בלבד אמור. ואם אח"כ שקע האפר. אין בכך כלום) ומים שקדש בו פעם אחת בין מעט בין הרבה. אינו יכול להוסיף עליהם. כמש"ל פ"ה בס"ד. וערפ"ט. וכ"ש שאינו יכול לקדש שנית מים אחרים. באפר שקדש בו כבר. כמ"ש במ"ב בסמוך. @44אבל@55 המים צריך שיהו כדי הזיה. כמ"ש פרק י"ב.

### @22משנה ב

@11כל שנגע במים אין מקדשין בו@33 ואם נגע במים שאינם מקודשין. ע"ל ספ"ט.

### @22משנה ג

@11יזלף@33 עתי"ט. ובמ"ז פ"ב דטהרות פירש דהוצאת המים מעט מעט קרי זילוף. @44הכי@55 משמע בהדיא בגמרא ספ"ק דפסחים. גבי יין ראוי לזלוף.

### @22משנה ד

@11נתן ידו או רגלו@33 ז"ל רע"ב הרי שהיה קלוח יורד מהר מעוקם כו'. @44צ"ע@55 עפ"ה דמקואות. ואתיא כפיר"מ שם. דנוטפים שעשאם זוחלין כשרים כמים חיים.

## @00פרק ז

### @22משנה ה

@11באסל @33מלשון לא תסולה. ולא ידעתי מ"ק. שכה"מ פירשוהו לשון שבח. תי"ט. @44אפ"ה@55 נקוט דר"ש בידך דדייק טפי. כי הוא לשון משקל יגיד עליו רעו. וכך עשוי האסלא. כקנה מאזנים ששתי כפותיו תלויות בו. ואין זה תוספת אלף על אותיות השורש במשקל השמות. כי כמוהו על אזנך.

### @22משנה ו

@11זה הלך ליבנה ג"מ@33 דוגמתו מצינו בגמרא שלהי יבמות. שהייה תלתא רגלי. קמ"ל כמה היו מתונים בהוראה קלה. עם שהיו הסנהדרין וב"ד הגדול שבישראל.

### @22משנה ט

@11ונטל אוכלין להצניען פסול לאכלן כשר@33 כתי"ט וי"ל היאך אפשר דנטל אוכלין להצניען אע"פ שלא הצניען עדיין הויא מלאכה ע"כ. @44ולק"מ@55 משום דכי נטל להצניע. אע"פ שלא הצניען עדיין. דעתיה עלייהו דאוכלין. ומסח דעתיה מן המים.

@11אבל @33נטל לאכלן מיד. לא צריך לתת דעתו על שמירתן. זה ברור ופשוט בעיני.

## @00פרק ח

### @22משנה ז

@11הז"א מטמאיך ל"ט@33 כו'. תנא ושייר. שיש לנו עוד כיוצא באלו. עפכ"ח דכלים מ"ו. ולא קחשיב לה הכא. משום דההיא מעקרא טמויי מיטמיא. אלא האדנא בתר דאשתני. תו לא מיטמיא. וכל הני במלתייהו קיימי כמעקרא. חוץ מט"י. @44לענין@55 מ"ש תי"ט בשם הר"מ. עמ"ש מ"ו פ"י דנדה בס"ד.

### @22משנה ח

@11משנה @33זו כפולה במקואות פ"ה.

@11בפירוש @33רע"ב יש חסרון. וכך צ"ל ולמצורע (דכתיב אל כלי חרס על מים חיים. ולמי חטאת) דכתיב מים כו'.

@11הים הגדול @33כאן ודאי המכוון בעצם וראשונה. על ים אוקייאנוס. עכ"ז אפשר יכלול גם הים האמצעי (שהוא ים הגדול של תורה. עמ"ש ר"פ הרואה) לפי שגם בו נקוים ימים הרבה. עמו"ק (א"ח סרכ"ח).

### @22משנה ט

@11אחת בשבוע@33 כרע"ב אבל אחת ביובל כו'. ולשון תמוה הוא. דשנים רבות א"ב. תי"ט. @44לשון@55 זה של המפרשים ודאי צריך ישוב. @44ונ"ל@55 ליישבו. דקס"ד כי כזבו פעם בשבוע. אע"פ שאח"כ עבר שבוע או יותר שלא כזבו. כבר נפסלו ואין להם תקנה. קמ"ל דלאו הכי הוא. אלא כלל הוא לכל שבוע. ולא לשבוע אחד או שנים בלבד הדברים אמורים. אלא אפילו כזבו שבוע ויותר. אם אח"כ לא כזבו. חוזרים להכשרם. והיינו דקאמרי אבל פ"א ביובל ר"ל אבל כזבו פעם ביובל. אע"פ שאח"כ חזרו וכזבו פעם בשבוע. כשרים. מאחר שכבר נודע שהם מיים חיים. אלא שמחמת איזה סבה שקרה. שינו טבעם לזמן מה. אחר שבים הם לטבעם הראשון. @44א"נ@55 אפכא. קמ"ל דלא תימא אע"פ שכזבו פ"א בשבוע. אם אח"כ שנו מדתם. הוכשרו. אלא לאחר שכזבו פעם בשבוע. כבר נפסלו לעולם. ואין מועיל להם שינוי מדתם להכשירם. אלא אם היו מים נאמנים. ולא כזבו אלא פעם ביובל. אז הם כשרים.

### @22משנה י

@11מפני שהם מי בצים@33 דאיכא חציצה כו'. אבל תו"כ עוד דלפי שמי בצים מתערבים כו' תי"ט.

@11דעדיפא @33הו"ל למימר. משום שהירדן עובר בים כנרת ונופל בימה של סדום הוא ים המלח. וכבר שנינו כל הימים פסולין לקדש. אצ"ל ים הסדומי. דאית ביה תרתי לריעותא. שהוא מלוח שבמלוחים. ולא טבע אינש ביה. מחמת רוב מלחו. אינו מגדל דגים ולא שום ב"ח. כנודע. ועל כן נקרא הים המת. פשיטא אינו מיים חיים. וזה. ברור ביותר. @44וירמוך@55 גם הוא מתערב בירדן. ושניהם עוברים בים המלח ומתערבים בו. ואל מקום שהם הולכים. שם הם שבים ללכת.

### @22משנה יא

@11ומערת פמייס @33מערה הסמוכה לעיר דן. שמשם ירדן יוצא. ולשם אינו מגיע חזרת המשכת הנהר לאחור. כי דן היא בגובה. בערך ככר הירדן. שהיא שפלה עמוקה.

## @00פרק ט

### @22משנה א

@11דיו@33 כר"ש ביבש איירי דומיא דקומוס כו'. @44ובעיני@55 נראה דקומוס כו' דומיא דדיו. דכיון דיערה תנן. משמע דדבר לח נפל לתוכה תי"ט. @44ולא@55 ידענא מאי קאמר. הא ודאי צריך למתני יערה. לאשמועינן שהמים מכל מקום פסולין.

### @22משנה ד

@11רא"א פסול@33 ואתי ר"א כב"ש דהמפקיד. דר"א שמותי הוא.

### @22משנה ו

@11ולא ישיטם ע"פ המים@33 צריך לפרש שלא יניחם על לוח או ע"ג נוד נפוח. כדי להשיטם מצד זה של נהר או של אמת הים. אל עבר השני. דהוי דומיא דספינה. @44אבל@55 אדם ההולך ברגליו ועובר את רקק המים. נושא הוא את מ"ח ואפ"ח. כדתנן בסיפא. @44ונראה@55 שאפילו הוא שט ע"פ המים בגופו מותר. ובלבד שלא ישוט על שום דבר. כגון על נאדות נפוחים וכיוצא בהם. שנשען עליהם.

@11אבל עובר הוא במים @33עם מ"ח @44עד צוארו@55 או נותן המ"ח על ראשו. שלא יגעו מי הנהר במי חטאת ויפסלו. וכן אפר שנגעו בו מים. שלא נתמלאו לחטאת. נפסל. ואין ראוי עוד לקדוש.

@11עובר הוא הטהור@33 אף בספינה עובר הוא.

## @00פרק י

### @22משנה א

@11אינו מדף@33 עתי"ט. אמנם ט"מ האמתי אינו מטמא במשא ולא בהסט ולזה ג"כ אינו מטמא טהור לחטאת אם מניעו. הר"מ. ומ"ש הרע"ב ואם הסיטן. דבהסט פליגי ולא במגעו ע"כ. @44לא@55 דק דאם הסיטן. היינו מניעו.

### @22משנה ו

@11ושל קדש ושל טהורין @33לא נטמאו ממי חטאת שבלגין.

## @00פרק יא

### @22משנה א

@11אם יכולה לשתות כו'@33. שאין תלוי באויר. רש"י פ"ק דחולין. @44אבל@55 תלוי באויר. כשר לחטאת. ואעפ"כ אסור משום גלוי. כדאיתא בירו' שהנחש משתלשל ויורד. @44ונראה@55 הא דאם יכולה חולדה לשתות במונח בארץ דפסול למ"ח. היינו שמכוסה בדבר קל. כנייר וכיוצא בו. שמונח עליו ברפיון. לא צרור ולא מהודק בשפה סביב. ולא פקוק. ולא מכוסה בדבר כבד. שאין השרץ יכול להזיזו ולהגביהו. דכה"ג נראה אף לגילוי לא חיישינן.

@11ומ"ש @33אבל מצאו כמו שהיה לא חיישינן. אע"פ שחשו לספק מים מגולים (דחמירא סכנתא) כתב תי"ט. והזיה לא קרבן הוא כו'.

@11לא @33נהירא. דהא חשו חכמים שלא יעבור עליהם אדם. וגם אסרו לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו. כדאיתא פא"מ א"ה היכי שרו הכא להזות בהם על האדם. וחמירא סכנתא. אלא פשיטא אע"ג דכשרים להזיה. מדינא דמ"ח לא נפסלו. ומסכנתא לא מיירי תנא דמתניתין. דאפ"ה ודאי אסור להזות בהם משום סכנה. כיון דמחמרינן בה טפי. דכוותה תנן. אכלה הרדופני או שהכישה נחש מותרת משום טרפה. ואסורה משום ס"נ. כה"ג נמי אשכחן במוצא איברים חתיכות מותרות. ואמ"ר עלה מותרות משום נבלה כו' פג"ה. הכי נמי הכא. אע"ג דכשרים להזיה. ולית בה משום חשש פסול. משום ס"נ אסורין. @44אלא@55 דאכתי איכא למימר דהיינו במטהר עצמו לחולין ולדבר הרשות. אבל לדבר מצוה. כגון לעשות פסחו וכיוצא בו. ואין מ"ח אחרים מצוים לו אלא אלו שנתגלו. ואין בהם ריעותא. דילמא כה"ג לאיסורא נמי אין לחוש. כיון דספק רחוק הוא. שמא י"ל בזה שומר מצוה לא ידע דבר רע.

@11ועדיין @33צ"ע משום פירוקא לסכנתא ורז"ל החמירו מאד במים מגולים.

### @22משנה ג

@11דבלה@33 כו' אם יש בה כביצה. לענין מ"ש תי"ט כאן. עיין בקונטרס לחם לשובע. מו"ק א"ח (סר"י).

@11והאוכלה חייב מיתה @33מכלל דתרומת תאנים דאורייתא. @44לכאורה@55 הוה תמיהא לי טובא. שוב ראיתי בתי"ט שהר"ש ותו' נתעוררו בזה. ונדחקו מאד. @44ולדידי@55 חזי לאוקמה ביין הבא משניר שדומה לדבלה קעילית והרי זה מכוון.

@11איברא @33אשכחן לתנא זימנין סגיאין. דמשוי ד"ס לד"ת. כדתני גרושה וחלוצה בהדדי זימני טובא.

@11האוכלה חייב מיתה@33 עתי"ט אי"ל הרי דבנה נמי טמאה כו' מ"ש הר"ש מתני' דהכא לא סברה הכי. הוא דוחק גדול בעיני עכ"ד. @44אולם@55 בעיני לא דוחק יש כאן. אבל פליאה נשגבה היא לא אוכל לה. הר"ש אוצר בלום לתורה. איך נשמט ממנו תלמוד ערוך בשני מקומות בחולין ובזבחים. שבנטמא הגוף תחלה. כ"ע לא פליגי דאיסור חל על איסור. והא הכא נמי לא נטמאת דבלה אלא מחמת אדם האוכלה. שנטמא במ"ח הטופחים עליה. והיא לא נטמאת מהם (בטהורה) מפני שתרומה טהורה היא. כדבעינן למימר. @44ועוד@55 רווח והצלה לפנינו להעמידה בלא הוכשרה (היינו בדבלה כמשמעה) שלא קבלה טומאה ממשקה מ"ח הטופח על פניה. שטמא את האדם האוכלה ודאי. וכי אכלה בתר הכי. בטומאת הגוף קאכיל תרומה טהורה. וחייב מיתה. @44ודתנן@55 בין טמאה. נוקי לה בהוכשרה ולא נטמאת עד עכשיו. שנגע בה האדם הטמא (דכוותה אשכחן טובא. דקרי לפירות מוכשרים. טמאים. ע"מ מכשירין) (מ"ש תי"ט דההוא ר"א תנא הוא. לא היה צריך להביא עצות מרחוק. דהא בהדיא איתא התם. הא דרביה. הא קמן. דההוא ר"א ודאי רביה דשמואל הוא). @44אכן@55 הריקו"ר נטפל בדברים בטלים. חוץ לכבודו. במ"ש שתטמא דבלה את המים. ויחזרו מים ויטמאו את הטהור להם.

@11ועכ"ז @33עדיין לא עלתה ארוכה למחלת הקושיא (ריקו"ר ותי"ט נכוו בפושרין ולא ברותחין) הלא קושיא במקומה עומדת ביתר שאת. איך לא נטמאת דבלה במ"ח. שהם אב הטומאה. כמ"ש ריש כלים.

@11גם @33את"ל שלא נטמאת דבלה במ"ח. הלא האוכלה ועדיין משקה מ"ח טופח עליה. נטמא במ"ח. שמטמאין אדם ד"ת. והוא מטמא אחד. כמ"ש בפ"ה דזבים. ועושה את הדבלה שני. נמצא עכ"פ טמאה היא. ומ"ט יהא אדם האוכלה חייב מיתה. אלא הדבר ברור כמו שאמרנו. ברית הן הדברים שנאמרו למשה מסיני. @44עתה@55 אני חוזר על דברי ריקו"ר כפי שהועתק בתי"ט. להראות בעליל שאינם לעזר ולא להועיל. כי מ"ש בין טמאה כו'. ה"ק ל"מ כשהיא טמאה שנטמאו המים (אלה דברי הבל. וכי מה תעלה או תוסיף טומאת הדבלה למ"ח לענין גוף האדם. שהרי לא נעשו המים אלא שני או תחלה דרבנן. ודבלה עצמה אינה מטמאה אדם. ותנא לא נקטה אלא לאשמועינן שהמים לעולם טמאים מדרבנן) אלא אפילו היא טהורה נטמאו כו' ואותו שאכלה חייב. ככל טמא דעלמא. והיינו כשהיא טהורה (כבר ראית שהם דברים קשים ומרים משובשים) וא"ת והרי נטמאו המים כו' הא ל"ק ההיא מעלה בעלמא כו'. @44הכל@55 הבל ושפת יתר. כחומץ על נתר. הנהו בונה חיץ מעצמו נופל ומניה וביה נסתר.

@11הטהור לחטאת הכניס ראשו ורובו נטמא אדם @33דווקא. משום גזרת י"ח דבר. @44אבל@55 אוכלין ומשקין טהורין שנגעו במ"ח. נראה דלא בעו שיעור. כשאר טומאת משקין. דבכל שהו מטמאין. מיהו לא מטמו לאו"מ טהורין. אלא משום מעלה. כיון דלא מקבלי אלא טומאה דרבנן. פשיטא אינן חוזרין ומטמאין לאוכל הנוגע בהם. אלא טומאת מעלה דרבנן.

### @22משנה ד

@11ואת החולין ואת המעשר @33הקדים החולין לפי שכוללין גם מעשר ראשון. @44ועוד@55 שהראשון קודם לשני. כמ"ש בפ"ג דתרומות. ותרומה קודמת לראשון. כדתנן התם. הרי הסדר מכוון.

### @22משנה ה

@11לאחר ביאתו @33עתי"ט העתיק לשון הר"ש בהני דבעו הערב שמש. ההיא דכהן השורף את הפרה.

@11כצדוקים @33אמרה. לא חלי ולא מרגיש. ור"ש אגב שטפיה אתיא ליה.

### @22משנה ו

@11האזוב המוכשר@33 במשקין הטהורין לחטאת. דאל"ה כו'. תי"ט. @44ר"ל@55 דאי לאו הכי. אלא במי חטאת הוכשר. נטמא כו'.

### @22משנה ז

@11ושל טהורה@33 כתי"ט ה"נ בפחות מכביצה כו'. @44ואינו@55 מוכרח. ח) דאיכא לאוקמה בשלא הוכשרה. @44שוב@55 חזרתי לומר דהאי טהורה ודאי לא הוכשר' היא (דכל הכשר. טמא קרי ליה תנא) וכ"מ במ"ח דלקמן וכ"ה בגמרא בהדיא. @44א"נ@55 במשומרת לחטאת. כדקיי"ל לקמן במלקט לחטאת. ומשום דתרומה הוא. לא גרע.

@11שלא גמלו @33כתי"ט נראה שהוא מלשון ויגמול שקדים. @44ומקרא@55 יותר מבואר בידינו. ופרח גומל.

### @22משנה ח

@11אע"פ שנגבו פסול@33 ואע"פ שלא נטמא כו' וסייעתא למש"ל דהוכשר במשקין טהורין להזות מיירי. אבל קשה דכיון שפסול להזיה (דברים תמוהים הם) היכי קתני לעיל דאזוב המוכשר מתטמא. ומשמע ודאי מטעם חומרת ומעלת החטאת כו'. תי"ט. @44אומר@55 אני שאין זה בהחלט. אלא בטעון ביאת מים מד"ת. פסול מד"ת. והטעון מד"ס. פוסלו מד"ס. ואפשר דכשר נמי בדיעבד. אבל האזוב הנפסל מחמת שהוכשר במים טהורים שאינם ראוים לקדש. ועדיין לא נטמא לגמרי כדאיירי הכא. מעלה בעלמא היא. ואם הזה בו אחר שנגב. ודאי כשר בדיעבד.

@11לקטו לחטאת@33 ונפלו עליו משקין.

@11כמלקט לאוכלין@33 אבל מ"ח אינן מטמאין אותו אפילו שלא בשעת הזיה. עיין שלהי מכלתין.

### @22משנה ט

@11כל שהוא@33 כר"ש ש"מ דבתחלתו יש לו שעור ושיעור ל"א. @44ואם@55 לא נאמר בו שיעור. אני אומר שאינו צריך. אלא תחלתו כגדילתו. בין קטן בין גדול. רק שיהא שלם. וראשי גבעוליו קיימים (וכענין שיעור מי הזיה. כדי שיטבול ראשי גבעולים) @44ואפ"ה@55 אצטריך למתני גרדומיו. דהשתא לאו שלם הוא. סד"א פסול. משו"ה ממתני' ליכא למשמע דליבעי שיעור.

@11וצ"ע @33בענין גרדומים דהכא. אי פירושו כמו גרדומי תכלת. שכלו מחמת תשמישם. או אפילו עדיין לא נשתמש בו להזיה. אלא מחמת עצמם בלו ונבלו. ואינו מוצא אזוב שלם קמיירי.

## @00פרק יב

### @22משנה א

@11ואוחז באזוב ומזה@33 עתי"ט בשם רש"י. @44ולי@55 מסתבר לומר בלשון זה. שאם יאחוז בספוקו ויזה. קרוב הדבר שיפלו המים מן הספוק הנטבל ג"כ. וכשיראה טפין על המוזה. יחשוב שהזה. שמן האזוב נפלו. ואינו אלא מן הספוק. ואפילו ספק לא הוי. לפי שמתנענע הנה והנה. והספוק בידו להטותו. והוא מטהו אל המוזה. לפיכך כודאי חשוב.

### @22משנה ב

@11מחט שהיא נתונה על החרס @33והחרס אינו טמא כו' תי"ט. @44תמהתי@55 איך יהא זה. ב) והלא המחט אב הטומאה. אלא שיכול להעמידה בפשוטי כ"ח. @44וא"כ@55 קשה. מאי איריא כ"ח. @44אבל@55 בחנם הוצרך לומר כן. שהרי אפילו בחרס שמא היה יכול להעמידה. דכ"ח אינו מקבל הזאה. דלא בר חיטוי הוא. ואין לו טהרה אלא שבירה. דמשו"ה נמי אינו נעשה אב הטומאה לעולם. ולכן יכול להזות על המחט בעודו מונח על החרס הטמא. והמחט נטהר. לפי שאין כלי מקבל טומאה אלא מאב הטומאה. @44והשתא@55 קמ"ל בחרס כל דהו. בין טמא בין טהור. אע"ג דלאו בר הזאה הוא. ועדיין לא נעשית מצותן. אפ"ה פסולה ההזאה. בספק מיצה מן החרס.

@11צלוחית @33של מי חטאת.

@11טובל @33האזוב בה.

### @22משנה ג

@11על דבר שאינו מקבל טומאה @33נ"ל ה"ה לשאינו מקבל הזיה. אע"פ שמקבל טומאה. חד דינא הוא. @44והא@55 דלעיל (מ"ב) בכ"ח. דמשום ספק הוא דפסול. הא לא"ה לא ישנה. היינו משום דנתכוין למחט. גם נפלה עליו הזיה. כה"ג ליכא קפידא. כי נפל מן המים גם על דבר שאינו בר הזיה.

@11אם יש באזוב לא ישנה@33 בטבילה. @44אלא@55 מזה ממה שנשאר בו.

@11אם יש באזוב ישנה@33 בטבילה. @44ולא@55 בעי ניגוב בתחלה. כי המים אינם פסולים. שהרי המנטפים כשרים. אלא מיהא טבילה לשמה הוא דבעי.

### @22משנה ד

@11המזה מחלון ש"ר כו' פטור @33ע"פ רע"ב דהוי כספק טומאה ברה"ר דספקו טהור.

@11לכאורה @33תמהתי מראות. אטו לא ידע מר דאין חייבין קרבן על ספק טומאת מקדש. שוב ראיתי שגם תי"ט עמד על זאת. ולא מצא מענה ללמד זכות על שני גדולי עולם. ואני אמרתי חלילה לי מחדול מלחפש להם טענה. חס לי למימר על תרי גברי רברבי כוותייהו. דלטעו בדבר משנה כדסבר תי"ט. ותרווייהו מרוקא חדא תפיאו. אף לא ידענא. אמאי ניחא ליה בפיר"מ טפי. הא אכתי לא מיתרצא. היכי אחייביה קרבן. @44תו@55 איכא לתמוהי טובא אפירושא דהנהו תרי אשלי רברבי. דמדמו לה לספק טומאה. אי דר"ה. או דרה"י.

@11הא @33לא דמי. היכא אמרינן ספק טומאה ברה"ר טהור. היכא דהספק שקול. כהנהו דפ"ה דטהרות. דאימור לא נטמא. אבל היכא דודאי נטמא. ואח"כ נולד ספק בטהרה. הרי הוא טמא כשהיה גם בר"ה. כההיא דתנן רפ"ה דמקואות. הטמא שירד לטבול כו'. וכן בגמרא דפרק האומר. במקוה שנמדד ונמצא חסר. דהעמד טמא על חזקתו. ודינו כטמא ודאי בכל מקום.

@11איברא @33שפיר קאמרי הנך פרשני דווקני (ותי"ט לא קאי אדעתייהו דרבני) פשיטא לא סליק אדעתייהו לחיובי באשם תלוי המוזה מחלון של יחיד כו'. אלא אוקי טמא אחזקתיה. אימור לא טביל. הילכך מייתי קרבן עולה ויורד כדיניה. @44ברם@55 מחלון ש"ר היינו טעמא דפטור. אע"ג דאכתי איכא למימר העמד טמא על חזקתו. אימור לא נטהר. הא נמי לא מילתא. היכא אמרינן הכי. דווקא כי איתא לטומאה קמן ודאי. כההיא דמקוה חסר לפנינו. משא"כ הכא איירי בספק טומאה שאירעה במ"ח ברה"ר. דהספק הוא אם נטמאו המים. אע"ג דברה"י דינם כודאי. אבל בר"ה. ודאי טהורים נינהו. דאוקי למיא אחזקת טהרתן. וזה ברור.

@11מחליקין @33בפיר"מ העתיקו תי"ט. מעמידין צ"ל ממעידים. ויותר נאה בלשון לומר נמעדים. באלו המים.

@11לפני חלון ש"ר @33רבותא נקט חלון ש"ר. דאע"פ שהזה על ספק טומאה. לר"ש בתי"ט. @44שמא@55 צ"ל על (ידי) ספק כו' לפי מש"ל. א"נ לפי שהזה על רבים. ואולי יש בהם שבאים להטהר. מספק טומאה. @44מ"ש@55 על מ"ש הר"מ בחבור כו'. ולפ"ז דווקא בחלון ש"ר. דאילו בשל יחיד הא אמרן דמסתמא צריך לבדוק כו'. @44לא@55 נהיר.

### @22משנה ה

@11בקרדום הטמא @33שהוא אב הטומאה כו'. ומבואר הוא שיצטרך שיהיה זה הקרדום ג"כ. לא הגיעה אליו טומאה מן המת. הר"מ. @44ר"ל@55 שלא נגע במת עצמו. אלא באדם או בכלים שנגעו במת.

### @22משנה ז

@11שנטמאו ידיו@33 אחת מידיו. @44ר"ל@55 איזו שהיא.

### @22משנה ט

@11וקרן של כליבה@33 המטה של מתים. עושין לה כמין קרן של ברזל כו'. @44צ"ע@55 מ"ט טמא.

### @22משנה י

@11שמחובר לשלשלת@33 צ"ע היכי דמי.

@11ותינוק שאין בו דעת@33 נראה דמשהגיע לעונת פעוטות. מקרי יש בו דעת. עיין ברכת גבעון. עתי"ט בשם מהר"ם שמגיה שיש בו דעת כו' ומסיים ומ"מ הרמ"ג כגרסת הספר. @44אם@55 אין חוש הראות שלי כוזב. הר"מ בפירושו גורס כמהר"ם. וכך הגרסא בחבורו. וכמו שהעתיקה תי"ט עצמו בדבור הסמוך אלא שנראה משם. שיש השמטה בלשון משנתנו. וכצ"ל ותינוק שאין בו דעת (זה נמשך למעלה עם הבלתי כשרים להזות) ושיש בו דעת. האשה מסעדתו @44א"כ@55 מתניתין חסורי מחסרא. וה"ק ודאי. על כן א"א לפרש המשנה בענין אחר. וכמו שהוכיח גם תי"ט עצמו. א"כ בהכרח לתקן אף הגרסא.

# @88מסכת טהרות

## @00פרק א

### @22משנה א

@11ומטמאה ט"א @33עתי"ט וז"ל צל"ע דלא תנן נמי וכחצי פרס לפסול הגויה. @44אין@55 זה צ"ע כלל. דהא אפי' כזית ממנה מטמא בבית הבליעה. והיינו נמי פסול גויה. ולמאי צריך למתני תו חצי פרס. כיון דבכזית מטמא טומאה חמורה. צ"ל בכביצה ומחצה מטמא טומאה קלה. הלא בכלל מאתים מנה. באמת לא ידענא מה אידון בדברי תי"ט הללו כשכתב זה אן לבו פנה. @44ולאצטרופי@55 נמי פשיטא דל"צ למתני. הא ודאי היא בכלל כל האוכלין. דלא גרעה מנייהו לענין צרוף. כי לית בה כזית. וכי אית בה. א"צ צרוף. גם אין כאן מקומו. סוף דבר חזרתי על כל צדדים. לתת ציור של תי"ט בזה. ולא מצאתי.

@11וחייבין עליה כו'. @33האוכלה חייב כו' אבל אינו חייב על בגדיו. ערפ"ד דנדה.

@11אבר מן החי @33האי לאו בנבלה קמיירי. אלא מילי דעוף טהור קנסיב. ואבר מ"ה נמי דמי לנבלה.

@11סופג @33כו'. ואפילו היה פחות מכזית כו'.

@11לענין @33מה שתמה תי"ט. מה ראיה מטומאה לאכילה. @44עמ"ש@55 בס"ד במו"ק לי"ד סק"ד.

### @22משנה ב

@11מיטמאות @33אם נגע בה שרץ כו'. ודבר תימה הוא. דהא לעיל תנן אין צריכה הכשר כו'. תי"ט.

@11ויש @33לתמוה על תי"ט. שלא פירש א"כ. מהו ענין מיטמאות. שאין פירושו בכל מקום אלא שמקבלין טומאה. והוא כמו מתטמאות.

@11אבל @33באמת אין כאן תימה כלל. דהשתא לאו בנבלת העוף לחודה דווקא משתעי. אלא מסיק לכולהו מילי דטומאת עוף. בין בנבלה. בין בשחוטה. @44וגדולה@55 מזו במשנה דלעיל. דאע"ג דכייל י"ג דברים בנבלת העוף. אפ"ה איכא חדא דלא שייכא בה. אלא משום דדמיא לה נקטה נמי. כדכתיבנא לעיל. ה"ה בהא. וכן הר"מ פירש באמת כמ"ש. דוק בלשונו. וא"צ לפרש בשרץ.

@11ולא מצטרפות@33 נ"ל דהיינו בשחוטה או מלוקה לכהנים.

### @22משנה ג

@11עתי"ט. @33וז"ל מש"כ נבלת הטמא שא"ל טומאה כו'. וטומאת בית הבליעה דהכא כו'. @44לא@55 ידע מר מאי קאמר.

@11הכנפים כו' מצטרפות@33 עתי"ט עד מ"מ משנתנו צריכה טעם למה בעוף טמא מצטרפות יותר מבטהור. @44נ"ל@55 הטעם פשוט. לפי מש"ל (מ"ב) בס"ד. מיירי התם במתה כשרה. דקיימא לאכילת ישראל. ואינהו קפדי ודייקי במיכלייהו. כבני מלכים. משא"כ בעוף טמא דלא חזי לישראל לגמרי. ולא קאי אלא לנכרים. ונכרים לא קפדי כולי האי. משו"ה לגבייהו מצטרפין. זה טעם כעקר. וערב לנפש היפה.

@11חלקן זה ראשון וזה ראשון@33 צריך ליישב מאי שנא הכא דתלינן לחומרא. אף על גב דאיכא למימרא. שלא נחלקו שתי הביצים בשוה. אלא באחת יותר מכביצה. ובשניה פחות. אפ"ה שניהן מטמאין. @44א"כ@55 הכי נמי נימא בבבי דלעיל. ניזיל לחומרא. דילמא נשאר. כביצה ראשון ביחד לאחר חלוקה.

@11וי"ל @33דהכא על כרחך יש באחד מהן כביצה. או יותר. וכיון דלא ידעינן הי מנייהו. על כרחך צריך אתה להחמיר בשניהן. משא"כ לעיל דלא אפשר דלא נבלל. ונתמעט שיעור כביצה.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11ונגעה בעלה @33יפה אר"י פמ"ש. הוייות דרו"ש קחזינא הכא. אע"פ שלא ביאר טעמו. אנן יתמי דיתמי מה נענה בתריה. אכתי לא גמרינן מדי. מכדי האי עלה כבוש הוא. ואינו אלא למראה. התנן התם רפ"ב דעוקצין. טהורים לד"ה. דלא שומר ולא יד נינהו. ואילו הכא סתמא תנן אליבא דכ"ע. דהאי עלה תורת אוכל עליו. ומידי הוא טעמא דרישא. משום דנגוב הוא ולא הוכשר. @44שוב@55 עלה בידי עלה זה לתרופה. שאני עלה ירק. שהוא אוכל בעודו ירוק. כדתנן (מ"ז פ"ב דעוקצין) עלי ירקות ירוקים מצטרפין. משא"כ בעלה זית טרף שאינו ראוי למאכל אדם. ושומר אינו. משנכבש הזית עלהו הלא יבול.

@11חזר לקדרה@33 דלמשקה אין שיעור לטמא משקה @44אבל@55 לטמא כלים. נ"ל פשוט דבעינן מיהת טופח ע"מ להטפיח.

@11מנערת @33מלשון מסלק הטבלא ומנערה. הר"ש.

@11הו"ל @33לאתויי קרא. וינער ה' את מצרים.

### @22משנה ח

@11יעשם @33מהכבד. העי"ן פתוחה. והשי"ן דגושה.

## @00פרק ג

### @22משנה א

@11הרוטב @33מרק. סתמו מעורב ממים עם לחות היוצא מהבשר. ובגמרא דפרק העור והרוטב מפרש. הרוטב חלב דקריש. פרש"י לחה דבשר.

@11והגריסין @33שנתבשלו באחד משבעת משקין.

@11והחלב @33בשני קמצי"ן גרסינן. שהוא משבעה משקין. עם שקשה לי לצייר בו ענין המיחוי. שישוב עוד משקה זב לאחר קרישתו.

@11ונראה @33שחלב קרוש היא חמאה.

@11יתר מכביצה טמא@33 דמשקין נעשין תחלה ודוק.

### @22משנה ג

@11יותר מכביצה טמא @33כו' דאע"ג דאין משקה הנבלע באוהל מקבל טומאה כו'. רע"ב.

@11היינו @33משום דכל זמן שהמשקה בלוע. אין עליו דין משקה. דמשקה הבא לאוכל. כאוכל דמי.

@11שכיון שיצאה טפה הראשונה נטמאת @33שהמשקין מיטמאין ומטמאין בכל שהו.

@11זב שחלב כו'. @33עיין לר"מ עד. ושוין בזה האוכל. והמשקין כו'. @44ר"ל@55 בענין המשא וההסט. שוין. אבל לא בענין השיעור. כי לאוכלין לעולם יש להן שיעור.

### @22משנה ו

@11וכל הפקח@33 דמסוטה גמרינן. דיש בה דעת לישאל. ודאי אין משקין את השוטה.

## @00פרק ד

### @22משנה ד

@11הממלא בעשרה דלים@33 עתי"ט וז"ל ויש לבעל הלשון שיאמר הרבוי על הדליים (ר"ל על פעולת הדליה) והמכוון על המים שנשאבו י"פ בדלי אחד. ואילו במתניתין דקתני הממלא בעשרה דלים בבית השמוש. משמע דדלים עצמן היו עשרה ע"כ. @44ואני@55 אומר מה בכך. גם כששנו כאן בבי"ת. כך משמעו. הממלא את החבית ע"י עשרה דליות. שדלה בעשר פעמים. והכי שפיר משמע. ולחנם נדחקו בו.

### @22משנה ז

@11ספק מים שאובין @33אם נפלו למקוה.

@11עיין @33משנה ג' פרק ב' דמקואות.

@11שטהרו @33משום רובא נקט שטהרו. דכוותה ריש מכלתין דפ"ו.

### @22משנה יא

@11ספק ר"ה כו'. @33אבל ספק אם רה"י או ר"ה. נתבאר ספ"ו.

### @22משנה יג

@11שיש עליה ספק חמש לידות ספק חמש זיבות @33כצ"ל במשנה.

## @00פרק ה

### @22משנה ג

@11שני שבילין @33בר"ה. הר"ש. @44לא@55 היה צריך לכך. סתם שבילין ר"ה נינהו. ע"ל פ"ו. @44גם@55 לא ידעתי מ"ט לא כן פירש לעיל מ"א.

### @22משנה ה

@11מי שדרסה אשה כו'. @33צ"ע מאי שנא אשה דנקט. ומאי טעמא לא מפליג הכי לעיל גבי אחד שדרס. דילמא קמ"ל בהא רבותא באשה. וה"ה לאיש בכה"ג.

### @22משנה ט

@11וחכ"א הוא נאמן ע"י עצמו @33עמ"ש ריש מכות בס"ד. @44ונ"ל@55 הא דמתרצינן דבוריה. משום דאית ליה מגו. @44מיהו@55 היכא דאמרי עדים האידנא אטמי ליה. ושוב לא זזה ידינו מתוך ידו. וידענו שלא טבל. אינו נאמן להכחיש העדים.

@11עיין @33בפיר"ש דאייתי מתניתא בידיה. מביא אדם קרבן ע"י עבדו ושפחתו העברים. וכתב עליה ז"ל. לא משכחת קרבן באמה עברייה. דאי בהביאה שתי שערות מאי בעיא גביה. @44ותימה@55 על אוצר בלום כמוהו. דלא ידע. במחוסרי כפרה אין חלוק בין גדולים לקטנים. ומ"ט שתק מר במתניתין שלהי נגעים. דתנן נמי כה"ג. ועמ"ש שם בס"ד.

## @00

## @00פרק ו

### @22משנה א

@11ספקו טמא@33 ומטמאינן מספק כל אדם וכלים כו' ומיירי כשאדם אוחז בכלים כו' תי"ט. @44וליתא@55 דהא הכא ספק טומאה הבאה בידי אדם היא. ונשאלין עליה אפילו בכלי מונח ע"ג קרקע. כמי שיש בו דעת להשאל.

### @22משנה ד

@11והטומאה בחצר@33 לא טומאה ודאית כו'. @44לא@55 ידעתי מאי כוונתו בתוספת זה. והוא כנטול דמי בעיני. אם לא רצה לומר. דלאו דווקא טומאה ודאית. ומ"מ ר"א. אפילו בטומאה ודאית. מטהר ספק ביאה.

### @22משנה ו

@11ספק רשות הרבים טהור@33 כצ"ל.

@11שבילי בית גלגול @33 נראה שהם שבילים מתעקמים ועולים בזקיפת ההר דרך סבוב (כעין מדרגה. שקורין בל"א. שווינד"ל טרע"פ) והקף סביב סביב. מחמת גובה ההר וחדוד שפועו. אין שם מסלול ודרך להגיע לראשו. אם לא ע"י שבילים שחצבו בו באופן זה בעיקום ודרך עקלתון.

### @22משנה ט

@11הפרון @33עתי"ט בשם הערוך כמו מגדל של אלכסנדריא כו'. @44כך@55 שמו של אותו מגדל. וכל האי ההוא שבו המגדל. נקרא פארון. וכן כל מגדלי ים. העשוים להאיר (בנרות שמדליקין בהם) לספינות השטות בים בלילה. נקראים ע"ש אותו של אלכסנדריא. פארון בלעז.

## @00פרק ז

### @22משנה א

@11והחיצונות טמאות@33 כרע"ב שהעוברים כו' ובגדיהם עוברים על פיהם כו'. ואין הלשון מדוקדק של"מ בשום מקום שאוהל מטמא אלא במת תי"ט.

@11לא @33ידעתי מה היה לו שלא ראה מה שלפניו בפרע"ב ור"ש וכן רש"י (שממנו לקחו כולם) שכתבו ברור מללו. ובגדיהם עוברים על פני אוירן. ודייק לישנא טובא. ולחנם האריך לשון תי"ט עליהם. יטול מה שחדש בזה.

### @22משנה ד

@11משמשת @33עיין לר"מ בתי"ט. שהאש' היא רבת העסקים והמשמוש.

@11וכך @33אמרו בב"ר שהנשים ממשמשניות הן.

### @22משנה ו

@11הגבאים @33ז"ל הר"מ בפירושו. אלה הגבאין ג"כ הם ע"ה והעיקר אצלנו שהן ממשכנין על הצדקה כו'.

@11נתעלמה @33ממנו משנה שלמה (פיו"ח) כל שהוחזקו אבותיו כו' גבאי צדקה. משיאין לכהונה כו'. הנה הם כשרים ונאמנים יותר מסתם חברים. @44אלא@55 הכא בגובים מס המלך עסקינן כפיר"ש. והם גרועים מסתם ע"ה. שהרי הם פסולים לעדות. כמ"ש בפז"ב.

@11אם יש עמהם נכרי כו'. @33אגנבים קאי. והכא ודאי לא מיירי בנכרי חשוב.

### @22משנה ז

@11אודיארין @33הם אוליירין. דלי"ת ולמ"ד חברים במוצא. ומתחלפים.

### @22משנה ט

@11להוציא פת לעני@33 ע"ה. שאינה מכירתו. וכעין מש"ל מ"ז פ"ה. וכן האשה בחברתה דבסמוך. וצ"ל דככרות וקדרה ברה"י הן. אפ"ה קמטהרי חכמים. משום דמרתתי (עני ואשה) נגע. וכדקיי"ל בעלמא ביוצא ונכנס. וכדתנן ספ"ד דע"א.

@11וכי מ"מ כו' @33עתי"ט ועם שיש קצת טעם בדבריו.

@11לא @33נתיישב יתור לשון. תסגי ליה למימר וכי מ"מ רע"מ. ומה הלשון אומרת וחכמים מטהרין. לפי דרכו הוא יתור נפיש לגמרי. @44ונ"ל@55 ר"א בא לכלול גם טעם חכמים. והכי קאמר. וכי מפני מה. כלומר במאי קמפלגי. אלא ר"ע סבר. דלא מרתתא. דכי חזיא לחברתה ע"ה. דמגליא קדרה מציא אשתמוטי ואמרה דעבדה הכי. כי היכי דלא תקדיח תבשילה. ולתקוני קדרה איכוונא. ורבנן סברי לא חיישינן שתגלה הקדרה כדי לאכול. שהרי כשתבוא בעלת הקדרה. ותראנה לוקחת מן הקדרה מאומה. תהא נתפשת כגנב. ומה שחתתה גחלת מתחת הקדרה. שמא באמת לטובתה נתכוונה. לתקנת התבשיל שלא יקדיח. ובנגיעת הקדרה. אינה מטמאתה. שאין כ"ח מתטמא מגבו. אבל גילוי קדרה. ודאי מטמיא לה מאוירא. @44ואפשר@55 לומר. ר"ע פליג אעני נמי. אף לדר"א. וה"ק וכי מ"מ ר"ע מטמא באשה וקדרה. אלא מפני גרגרנותה של אשה. שאע"פ שאינה צריכה (דלאו בעניה מיירי) רק מפני זוללותה. חשודה לגלות קדרה. ולגנוב אפילו טעימה בלבד. עאכ"ו בעני הדחוק ורעב. שחשוד לגנוב כבר. למלאות נפשו כי ירעב. ואינו חושש אם יראוהו. כי לא יבוזו לגנב וגו'. פשיטא דחייש ר"ע. ורבנן אפ"ה לא חיישי כדאמרן דמסתפי. ורבותא אשמעינן אליבא דרבנן. דאפילו לא מצאתו עומד במקום שהניחתו כשנכנסה. לית לן בה.

@11גרגרניות @33ענינו הומות לאכול מן הגרגרת כו' הר"מ. כלומר שכ"כ מתאות לאכילה. עד שלא יספיק לה מה שאוכלת מן הושט. כו' תי"ט.

@11ושיבוש @33הוא. אבל כוונת הר"מ כבר בארה הוא בעצמו. באמרו והוא השפוי כובע. ר"ל למה נקרא הבלען גרגרן. עם היות אין הגרגרת בעלת האכילה. ותקן את זה. במ"ש והוא השפוי כובע. כלומר כי שם שורש התחלת הגרגרת. ומשם היא נהנה ג"כ מהאכילה. והכונה על בלענות. ואכילה שאינה הוגנת. שממהר לבלוע המאכל למקום שאינו יכול לחזור. והוא דרך הלעטה. ובזה נודע מה טעמו לפרש הש"כ. כי משם יוצאין ומתחברים הקנה והושט. לכן ההנאה מגעת לשניהן שם.

## @00פרק ח

### @22משנה א

@11המאבד ביום@33 צריך לפרש דחשיב ספק טומאה הבאה בידי אדם.

@11ואם חיה משמרם טהורים@33 קמ"ל אע"ג דאינו יושב בצידם. אלא כדרך סתם שמירה דמתניתין. אע"פ שהוא יוצא ונכנס. סגי. כמ"ש בס"פ דלעיל בס"ד. כך נ"ל.

@11נפלו כו' נפל כו'. @33לא דמי לההיא דפ"ה דע"א מ"ד. דאפילו ברשות גוי. לית לן בה. כה"ג.

@11שאני @33התם דלא ידע לאיזה צורך הפליג הישראל. וכל שעתא סבר השתא אתי חזי לי. אבל הכא ידע דצריך לשהות זמן מה עד שיחזור ויבוא לכאן. שהרי עסוק הוא בהבאה. וק"ל.

### @22משנה ד

@11 פתוח ומצאו נעול@33 נ"ל מיירי נמי בשלא נגנב כלום.

### @22משנה ו

@11טמא @33עתי"ט בשם הר"מ. @44ונ"ל@55 פשוט דלאו דווקא. אלא ה"ה לקבולי טומאה. חדא מילתא היא. @44וקרי@55 ליה טטמא. כמו גבי הכשר. דאוכל המוכשר לקבל טומאה. טמא קרי ליה. דוק ותשכח טובא.

@11חשב עליו כו'. @33היינו דבור. כמו בכל מקום במשנה.

### @22משנה ט

@11מלאה משקין טמאין@33 הא דנקט משקין. אע"ג דודאי אין השקה מועלת. אלא למים בלבד. לא לשאר משקין. כדתנן מ"ח פ"ד דמכשירין. נ"ל דקמ"ל אע"ג דנתערבו שאר משקין במים. אם רוב מן המים. נדונין כמים. וסלקא להו השקה. כדתנן נמי התם. עצים שנפלו עליהם. משקין טמאין וירדו עליהן גשמים. אם רבו. טמאין. וכן עוד בכמה מקומות במקואות דכוותה. דהולכין אחר הרוב. ועיין גמרא פ"ג דבכורות (כב"א) הלוקח ציר מע"ה משיקו כו'.

## @00פרק ט

### @22משנה ג

@11גמר מלמסוק@33 היינו פירושא דמשתגמר מלאכתן. דסליק מנה. כלומר כיצד היא גמר מלאכתן. גמר כו'.

@11והמוהל@33 נ"ל הגרסא מוהל בה"א. היא עיקר. והוא מלשון סבאך מהול. הנה שייכות מוהל במשקה בלתי אמתי.

### @22משנה ה

@11שימתונו@33 מלשון גמרא פא"ע (מז"ב) במתונתא.

### @22משנה ז

@11בקרדומות של מתכת@33 נ"ל פשוט. לפי שהן מקבלין טומאה. @44לאפוקי@55 מארופות של עץ. דפשוטי כלי עץ. לאו בני קבולי טומאה נינהו.

@11ובזה @33א"צ למ"ש תי"ט.

### @22משנה ח

@11ואם היה נוגע באום@33 אם היה השרץ. יוצא מן העלים כו'. @44ר"ל@55 דרך יציאתו מונח כך מת.

### @22משנה ט

@11 @33פרודים כן נקראין גם בכתוב. עבשו פרודות ובעדויות אוכל פרוד אינו מצטרף דבר"ד.

@11טהורה @33ולא אמרינן שמא טמא היה מתחלה. ונגע קודם שנתחרך. אלא אמרינן כבר נחרך קודם. וטהור היה כשנגע. וק"ל. @44ובחנם@55 נדחק תי"ט.

## @00פרק י

### @22משנה א

@11טמאים @33ר"ל הטמאים.

@11בית הבד טמא@33 מה שבבית הבד. מאוכלין ומשקין וכלים.

@11אר"י @33כו'. עתי"ט ז"ל. ונ"מ אם שם טומאה שמטמא במגע ולא בהסט. אבל קשה דמשנתנו מיירי כו' אף בהסט. והייתי יכול לתרץ דאכתי נ"מ דעל הנגיעה נאמנין כו'. ועל ההסט א"א שיהיו נאמנין כו' עכ"ל. @44ולא@55 יכולתי להלמו. תמה על עצמך. א"כ מאי מהני דמהימני אנגיעה. ואכתי מאי נפקא מנה. @44אבל@55 בכדי טרח טירחא דלא צריך. דודאי לענין הנזכר במשנתנו. לא נ"מ מידי בין ר"מ ור"י. בין למר בין למר בית הבד טמא. אלא מיהא איכא נפקותא בין שני הטעמים. לענין טומאת מגע גרידא. וכדקאמר מעקרא. ואין כאן קושיא ולא תרוץ ולא חלוק בין פירושו של הר"ש והר"מ.

@11כולן טמאות @33דמהראשונה נטמא כל מה שבבור. אפילו היה הרבה מאד. מקבלין המשקין טומאה. אע"פ שהן בקרקע. והיינו דווקא יין ושמן ומי פירות וכיוצא בהן. @44אבל@55 המים שבקרקע. עיין דינן בפ"ק דמקואות. @44ומים@55 שאובין שבקרקע. גם הם. כשאר משקין.

@11כתי"ט @33צל"ע הא סתמא קתני. וכי לא בדק ולא כיסה. אימא לאחר שמילאה נפל בה. @44שכח@55 הסיפא.

### @22משנה ב

@11שבניהם@33 לשון בנים הוא. ואין הלשון מקושר יפה. אם לא בדוחק. @44וצריך@55 לעשות הפסק והעמדה אחר תיבת התינוקות. שבניהם של בדדים יוצאים כו'. וצריך להגיה בפירוש רע"ב. וכשרוצים בניהם כו'.

### @22משנה ה

@11הרי הגת טהורה@33 כלומר מה שנמצא בתוכה.

@11טהור @33הגרגיר. ולא נטמא במגע האדם שנפל ממנו. אם לא נגע במקום משקה טופח שבו.

### @22משנה ג

@11ספקו טהור@33 ע"ל רע"ב. ומתניתין איירי בבור סיד. @44ר"ל@55 בור החפור בקרקע. שסדין אותו. להחזיק המשקין שנותנין בו. לאפוקי בור אלכסנדרי (פט"ו דכלים) שהוא כלי עץ (בלתי מקבל סיד) שהוא מקבל טומאה. דכי נמי קלטה שפת הבור את הצנורא. נטמא הבור. ומטמא את משקה שבתוכו למטה.

@11כ"ע @33ובתו"א דבור של שמן. טמא ברה"י. תי"ט בשם רמב"ם. @44קשיא@55 לי גאי ברה"י איירי. ביין אמאי טהור. הא ספק הוא. אלא ע"כ בר"ה איירי מתני'. ובשמן טמא. כיון דמחליק. כודאי דמי. כך נ"ל מוכרח. וצ"ע.

### @22משנה ח

@11כרם שלפני הבוצרים @33ר"ל שעומד לפניהם לבצרו.

@11ושל אחר@33 ר"ל שכבר נבצר.

@11של גת@33 ע"ד ראובן שמעון. שמש ירח. ודומיהם רבים.

@99סליקא לה מסכת טהרות

# @88מסכת מקואות

## @00פרק א

### @22משנה א

@11במקואות @33שם מקוה נמצא על שני דרכים. ושניהם בעלי למ"ד ה"א. האחד צרו"י העי"ן. ולמקוה המים (הוא סמוך. ובמוכרת בסגו"ל. ע"מ מקנה. ונמצא בציר"י גם בלתי סמוך. אבל בענין אחר) הוא זכר. ויש לו חברים במקרא. ואם הם בענין אחר. והשני קמוץ. ומקוה עשיתם (אין לו חבר) נקבה. קבוצו מקות. בשקל את כל מצות ה'. וחז"ל נשתמשו בו בדרך בעלי אלף. שכך נמצא בד"ה. מקוא יקחו. גם הוא צרו"י. ולפיכך הוא זכר. וכן הוא בלשון משנה. בלשון זכר בכ"מ. והיה מהראוי להיות המקובץ מקוים. או מקואים. אך הם ז"ל נהגו בו דרך שמות זכרים. המקובצים בסימן נקבי. כמו מן אב אבות אשכול אשכולות מקום מקומות. וכן רבים.

@11גבים @33גומות עשויות מאליהם בידי שמים. וע"י מים החופרין לעצמן. מקום בעפר תיחוח ורקק שנחים בו.

@11ושתה טהור טמא@33 עיין רע"ב דאזיל בשטת הר"ש. @44וקשיא @55לי ביה טובא. דהתנן פ"ד דטהרות ספק טומאה צפה ע"פ המים טהור.

@11הניחא @33לר"ש דהתם (מ"ח). ולשטת פיר"מ דהכא. דיהיב למים שבגבא. דין מים שבכלים. אתי שפיר. @44אלא@55 לפ"ד הר"ש. דאין מי הגבא מקבלים טומאה עד שיתלשו. מאי איכא למימר @44גם@55 צ"ע אי איירי בגבא שברה"י או ברה"ר. @44עוד@55 צ"ע בזה. דהא טומאה קלה. להטמא ולטמא טהור. כדלקמן פ"ב מ"ב. וצר לי שאין לי פנאי בעו"ה. לחפש ולעיין בחבור הר"מ כעת. והדבר צריך תלמוד גדול.

@11עתי"ט @33בספר האגודה כתב טפת רוק. אבל לשון ראב"ד חזרו המים כו' וכ"ן מלשון רע"ב והר"ש במ"ו. @44לא@55 היה צריך לבקשו מרחוק. מה שמצוי לפנינו בלשונם במשנה זו. מדאצטריכו לאשכוחי. דלא סלקא לטפה השקה. בדלית בגבא מ"ס. תיפוק להו משום. דרוק אינו עולה לו השקה בכל מימות שבעולם. שאין המים מטהרים את שאר המשקין. ותו לא מידי.

@11ומלא בכלי טהור@33 דחיישינן לטפה כו' וא"צ למ"ש הר"ש דחיישינן כו' שנטמאו כל המים שבכלי ע"כ תי"ט. @44ואני@55 אומר צריכא רבה. לא דבר רק דבר רבינו הר"ש. משום דמיהת טופח ע"מ להטפיח בעינן (כמ"ש שם בס"ד) דבציר מהכי לא הוי משקה לטמא כלים (אע"ג דמטמאין משקין בכל שהן. מ"מ) ויש לומר שמא אין בטפה שנפלה מן הטמא כדי להטפיח. משו"ה לא סגי דלא נטמאו מים שבכלי. לכדי שיטמאוהו. ובהכי הויא מילתא פסיקא. @44ותו@55 ש"מ אגב אורחא. דגם השותה מים הללו. נפסלה גויתו מלאכול בתרומה. כי אית בהו רביעית.

@11אם הדיח כו'. @33עתי"ט העתיק לשון ראב"ד.

@11וצריך @33תקון. צ"ל או ולפיכך נעורו הטמאים. או נעורה הטפה. @44ונ"ל@55 דלא שייך הכא חזר וניעור. כמו באיסור אחר שבטל במעוטו. אם אח"כ רבה האסור ויש בו כדי לאסור. דין הוא שיצטרף האחרון עם הראשון. משא"כ בכאן אחר שבטלה הטפה. במה תחזור לטומאה. כי לא רבתה טומאה עליה. וכי מים תלושין (עם שנחשבו והוכשרו לקבל טומאה) טהורים. יעוררו הטומאה. @44אלא@55 ה"ק מים שבגבא אינם מקבלים טומאה. מחמת היותם מחוברים בקרקע. אבל מה ששתה טהור. או מלא בכלי חיישינן דילמא נגע בטפה עצמה. דאע"ג דבגבא הרי היא כבטלה ברוב המים הטהורים שבו. מ"מ כל שהיא עומדת בפני עצמה. אין לה בטול. ומעלה בעלמא היא. במשקין דעלולים לקבל טומאה. אע"ג דטומאה נמי מתבטלת ברוב. עמ"ש שלהי ערלה בס"ד. ועפ"ב דמכשירין.

@11ומ"ש @33תי"ט ומ"מ ק"ל כו'. דת"ל משום טפה כו' וכדפ"ל שאין למשקין שיעור. @44הא@55 תריצנא לה שפיר לעיל בס"ד.

### @22משנה ד

@11גבים @33ע"ל מ"א.

@11בורות @33כו'. ע"פ רע"ב. כל הני בידי אדם נינהו.

@11מי תמציות שפסקו@33 מ"ש בתי"ט ולא הדיחו. @44שבוש@55 הוא וצריך למחקו.

### @22משנה ה

@11כשרין לחלה@33 לתי"ט ובחבורו של הר"מ לעשות מהן עסה ולטבול לחלה. ואינו מובן כו'.

@11אמנם @33מובן היטב בלי הגהה. ר"ל לגרום שתהא טבולה לחלה. והיינו הך דתי"ט. ובחנם נדחק בלשון הר"מ.

### @22משנה ו

@11ושתה טהור@33 עתי"ט שכתב ואיני יודע מה ענין טבילה לטהרת מים לעצמן. והול"ל השקה.

@11שמא @33שכח משנה ו' דפרק בתרא.

### @22משנה ח

@11מים מוכים@33 לפי שלא נתערבו בהם מים פסולים. שמשמרים אותם מחמת חשיבותם. שהם מרפאים את החולים ומוכי שחין (ע"ש כך נקראים מים מוכים. על שם העלולים המוכים) גם עדיהם המה. שכן עמד טעמם בם.

@11שבהן טבילה לזבים@33 עיין שאילת יעב"ץ (ספ"א).

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11ארבעים סאה@33 מקו"ה גי' מ' סאים.

### @22משנה ב

@11אבל ספקו ליטמא@33 כו'. אבל יש תרומה דרבנן כו'. למהר"ם מהעתקת תי"ט. @44ונ"ל@55 שצ"ל יש טומאה דרבנן כו'.

### @22משנה ג

@11ספק מים שאובין@33 עפ"ד דטהרות.

### @22משנה ה

@11בבור @33שלא נשארו בו מ"ס. אחר שנתמלא העציץ שלשה לוגין. איירי.

### @22משנה ט

@11אע"פ שבלע הבור את מימיו ישבר. @33הקנקנים. דמים שבתוכן ל"ח שאובין כו' תי"ט בשם הרא"ש. @44לפ"ז@55 אפילו בשלשה לוגין נמי. ורע"ב מוקי לה ברביעית. @44א"כ@55 אין פירוש זה דרא"ש עולה בקנה אחד. עמ"ש רע"ב. והוא מפירוש ר"ש.

## @00פרק ג

### @22משנה א

@11רי"א ב' מקואות כו'. @33ערפ"א.

### @22משנה ב

@11הבור שבחצר@33 שאין בו מ' סאה.

## @00פרק ד

### @22משנה א

@11אחד כלים גדולים כו'. @33עתי"ט אבל התו"כ אחד גדולים כו' שהם יתרים על מ"ס. @44נ"ל@55 פשוט כוונת התו' אינה שצריכין להיות יתרים דווקא. לשיהיו טהורין. אלא ר"ל מארבעים סאה ולמעלה. דמ"ס כלמעלה וכיתרים חשיבי.

### @22משנה ה

@11וכמה יהא בנקב @33לבטלו מתורת כלי. ואיכא למתמה א"כ היכי קתני ואינה יכולה לקבל מים כל שהן. דמשמע ודאי שא"צ שיעור לנקב כו'. תי"ט.

@11ולא @33הבינותי זה. הא ודאי איפכא משמע אלא בעי שיעור עכ"פ. שצריך שיהא בנקב עד שלא יקבל מים כל שהן. ושמא. זהו שעורו של כשפופרת הנוד. שאם הוא כזה. אז אינו יכול לקבל מים כ"ש. @44ואיהו@55 קסבר דכל שהן אנקב קאי. וליתא. אלא מים כל שהן קאמר. ולא קשיא מידי.

## @00פרק ה

### @22משנה א

@11מעין שהעבירו ע"ג השוקת @33כו' משנה זו חמורה מאד. כי לשונה היולי סובל צורות רבות. וכבר צווחו בה קמאי. הר"ש והר"מ והרשב"א והרא"ש. שקבצם כעמיר גורנה בב"י (י"ד סר"א) וטרח ויגע מאד בדבריהם ופירושיהם. ושכלי צר מהכילם. באמת לא ראיתי מימי מבוכה גדולה כמוה בענין ובלשון. לא נתחוורו לי דברי המפרשים בכלל. וא"א לי להלום לשון המשנה ע"פ דרכיהם. וא"צ להאריך בתמיהות עליהם. כי עצמו מספר. כאשר ירגיש המעיין הישר הולך. החולשה עצומה בענין. והסתירה מכמה משניות הצווחות כנגדם. כאשר קצתם נזכרו בדבריהם. ונוסף עליהם כהמה. שלא נתיישבו ולא סרו עד היום. גם בדברי הראב"ד שהביאם ג"כ הב"י שמה. ראיתי שערוריה. שנראה שמפרש שהעבירו דמתניתין בדלי. ואשתומם על זה. לא ירדתי לסוף דעתו. והפלא הגדול בכל זה. שכמדומה שלא שתו לבם כה"מ לפ"ז. ולמשנת מטהרים העליון מן התחתון שלא נגעו בה כלל. והר"ש חדש לנו גזרה. שאין יכול לעמוד בה. מפני שלא שערוה אבותינו רז"ל. ההפך שמענו. דבתלוש גזרו יותר ממחובר לקרקע. דבכ"מ ה"ה כקרקר. ואין לנו לחדש גזרות מדעתנו. לא נוסיף עליהם.

@11ואשוב @33אתפלא מאד ביחוד על שני ראשי המפרשים הר"מ והר"ש. דמפרשי למתניתין שהמים עוברים בתוך השוקת. ומוקי לה הר"ש בשוקת כלי. ותקשי ליה. הא קתני סיפא העבירו ע"ג כלים ואמאי ברישא אשתני דינא. ונראה דמשו"ה ניחא ליה למשכוני נפשיה אשינויא דחיקא. ולפרושי לישנא שהעבירו על גבי שוקת לתוכה. ומתוך כך העמיס עליו משא כבד. מנשוא על שכמו של אדם גדול. כמו שהקשה לעצמו. @44ותו@55 מ"ש רישא ומ"ש סיפא. דהעבירו ע"ג שפה. לא נתיישבה כלל (ואינה מקבלת ציור לפי דרכם ז"ל. לא אדע איך נתפייסו בה) אפילו בשפה יפה. @44אמנם@55 גם את זאת לא אוכל לשער. מה ראו על ככה מה להם ולצער. לאוקמי מתניתין בתרי טעמי. מ"ש ע"ג דרישא. דמפרשי ליה אל תוכה. ולא כדמפרשי ע"ג כלים (דמשנה הסמוכה. על דופני כלים. ובודאי שכך הוא פירוש על גב בכ"מ (מבחוץ הוא. לא בפנים) ומדוע לא נבין לשונות שתי הבבות על דרך אחד. הלא בלשון אחד ודבור אחד נאמרו. לא נשתנה זה מזה. ומה המעכב עלינו לפרש הרישא כסיפא. ואז מהרה תופע כמו אופל המבוכה העצומה. ושבה המשנה בריאה ושלימה. וטובת מראה. מובנת בדרך ישר בלי דוחק. וכך הוא הענין לפ"ד. הפך מדעת המפרשים. אלא הב"ע בשוקת סלע. דהיינו נמי סתם שוקת (וגלי תנא בחדא. ה"ה לאינך. ולא בעי לאורוכי בה בכל זמנא) ורישא נמי מתפרשא ע"ג. כסיפא. דע"ג כלים. היינו על אחורי או על דופני השוקת. העביר קלוח המעין. שיקלח דרך עליו (לא אל תוכה). ואמר שהוא פסול. משום קטפרס נגעו בה. שאינו חבור (כמ"ש פ"ח דטהרות) כך אחורי השוקת משופעים הם. ואין המים הנזחלים על גביו מתחברים יחד. לפיכך נפסל קלוחו שם. שאין לו עוד דין מעין ולא דין מקוה לטהר אפילו במ"ס. דלא אשבורן הוא.

@11העבירו ע"ג שפה @33זו הבבא פירושה שהעביר הקלוח לתוך השוקת. עד שנתמלאה על כל גדותיה ועברו על שפתה כל שהוא. כשר חוצה לה. מפני שהמים מחוברים שם למעין. דקוו וקיימי. ולא נפסקו מן המעין. שמושך שם דרך הנחה בתוך השוקת. לפיכך דיו בכל שהו על השפה כדינו. דלא בעי אלא כקלפת השום וכחוט השערה שמחברם יחד אבל בתוכו מ"מ פסול. משום גזרת כלים. כאותה ששנינו פ"ה דפרה ולעיל פ"ה דמכילתין. בשוקת דבסלע. שאינה פוסלת את המקוה. פירוש המים הנמשכים ממנה ובאים למקוה. א"כ. הא מים שבתוכו. אינם כשרים לטבול בהם. והיינו ממש הא דתנן הכא כשר חוצה לה ולא בתוכה דבר אחד הוא. ועד השתא בשוקת דלא כלי עסקינן. @44הדר@55 קמ"ל בסיפא דינא דכלים (ובפשוטים קמיירי השתא דומיא דספסל) והרי זה הפירוש פשוט ישר ונאמן. מכוון עם כל השמועות המשניות והסוגיות ומסכים להלכה ברורה. ושפה ברורה בלי גמגום כמלא נימא וסר ענן חשכת הספקות המתעולל בה. והרי זה דבר דבור על אופניו.

### @22משנה ד

@11כל הימים@33 משנה זו כפולה במסכת פרה פ"ח.

### @22משנה ה

@11אפילו זב וזבה@33 ע"ל בתי"ט ז"ל וכבר התבאר בראש מגלה. ר"ל בתוספתא. ועשי"ע (ספ"ח).

### @22משנה ו

@11גל שנתלש@33 קשיא ליה למהרי"ק מדריש פרקין כו' וניחא ליה דהא שהפסיקו ה"ה כמקוה היינו דווקא היכא שנחו המים במקוה כו' עתי"ט. והוא דוחק עצום. @44ולי@55 נראה פשוט שיש חילוק בין בידי אדם לבידי שמים. וזה ברור דוק. @44עי"ל@55 גל שאני. דיש ארבעים סאה מים מקובצים במקום אחד.

@11ובו ארבעים סאה@33 ז"ל תי"ט תמיהני כו' דבמעין לא בעינן מ"ס כו' והרא"ש כתב בשם רי"ו. דאף מעין אינו מטהר בכ"ש. אלא לכלים כו'. ובעיני יפלא שלא הביאו ראיה ממשנתנו שהיא נראית ראיה גדולה כו' ע"כ. @44תמהתי@55 מה זו ראיה של כלום. והא הכא בגל שנתלש עסקינן. שהופסק מן המעין. ואם אין בו מ"ס. ודאי שאין מטבילין בו אפילו כלים וידים. דהא השתא לאו מחובר למעין הוא.

@11ואע"ג @33דמטהר בזוחלין (והיינו דאטעייה להרב תי"ט בלי ספק. שחשב מפני זה. שעדיין נדון כמעין לכל דבריו. והא ודאי בורכא).

@11היינו @33אי משום טעם מהרי"ק. ואי מטעמא דידי כדלעיל. ול"ק מידי. דשויוהו לענין זה כמעין לטהר בזחילה. מיהו פשיטא דמשו"ה לא מטהר נמי בבציר ממ"ס. מאחר שאינו מחובר למקור. שבו מ' סאה. וכל המטהרין בזוחלין. צריכין עכ"פ מ"ס מחוברין. וק"ל.

@11על כן @33במ"כ. זאת הראיה היא טעות גמור. וגם המעין אינו מטהר בכל שהו. אלא מטעם שהוא מחובר למימי התהום. וק"ל.

## @00פרק ו

### @22משנה א

@11עוקת המערה@33 גומא שבשולי המקוה. @44ולה@55 תקרה מפסקת בינה ובין המקוה שלמעלה ממנה. כדמפרש ואזיל.

### @22משנה ד

@11הספוג@33 טעמא משום דבנועים בו כמ"ש רע"ב. @44אבל@55 אם סחט הספוג שהיו בו ג' לוגין. ודאי פוסלין המקוה. כדתנן לעיל פ"ג. הסוחט את כסותו. וכן פ"ז בכר וכסת. דכל ע"י אדם. לא צריך כלי.

### @22משנה ו

@11גסטרא @33טמאה.

@11אם היו המים צפים ע"ג@33 (הגסטרא) @44כ"ש@55 תו לא מקבלי טומאה. כיון דמחברי. לר"ש.

@11ולא @33הבינותיו. במאי עסקינן. אי בתר הטבלה העלם עמה. מאי מהני דהוו מחוברים במקוה. האדנא תלושים נינהו. ומטמאים את הכלים ע"ג הגיסטרא. ואם הוציאם ממנה עודה במים. ברישא נמי טהורים. @44וי"ל@55 ברישא אע"ג דהוציאם. כבר נטמאו. אם אין המים צפים ע"ג. אע"ג דטהרו מטומאתם. מ"מ מתטמאין ע"ג כ"ח. בעברם דרך אויר הגסטרא. אבל בסיפא אם הוציאם קודם שהעלה הגיסטרא מן המים. טהורים.

### @22משנה ח

@11ומניח ידו תחתיו@33 וז"ל הר"ש מביא סלון כו' וצריך להעמיק ראשו העליון בתוך המקוה החסר. כ"כ בהעתקת תי"ט. @44וזה@55 אמנם ללשנא קמא דהר"ש (ולשונו צריך תקון. וכך צ"ל. ולכך נקט ומניח ידו תחתיו שלא יצאו המים כו' עד שעה שיסירם. הרחוק הן הקרוב. ולא חיישינן כו') אבל ללשנא בתרא. והוא שהחזיק בו רע"ב. נראה שצריך להיות השאוב. במקום תיבת החסר. לשון מהר"ם שהביא בתי"ט. צל"ע.

@11אפילו כשערה דיו @33עתי"ט שכתב הר"ש. ושמא מטעם זה (ר"ל דשאיבה פסול דרבנן) לא חיישינן אפילו יהא קטפרס. @44לא@55 נתחוור לי זה. ברם בעיני פשוט הדבר. דמשו"ה הצריכו סילון. כי היכי דלא ליהוי קטפרס. דאל"ה סילון זה למה.

### @22משנה ט

@11רי"א @33כו'. עתי"ט לשונו של רבו ר"ל מתחשב כל (הכותל) שע"ג. כצ"ל.

### @22משנה י

@11האביק@33 נראה שהוא פקק העשוי חריצין סביב לו עקלקלות. וכנגדן בכלי שמקבל את הפקק עשוים בליטות מעוקלות. הולכין בסבוב כמו כן. ומכוונים כנגד חריצין שבפקק. מסבבין אותו בעיגול ונאחז בהן. שהבליטות נכנסות בחריצים. ובאופן זה מתהדק הפקק בחוזק (נקרא שרוי"ב בל"א) וחברו בלשון גמרא. אעולי ואפוקי באבקתא. @44אבל@55 לענין הדין. נ"ל שאין חילוק שאפילו הפקק אינו חרוץ. אלא חלק. אם הוא הדוק יפה. הכל אחד. כי הפקק אינו מקבל כלום (רק האמבטי) אינו אלא סותם בפני המים שבצדו. שלא יתפשטו ויצאו. וזה אם הוא פקק אטום. @44אולם@55 אם הוא נקוב (שמהפכין אותו והמים עוברין בו) נראה שנדון כנקב שבמטהרת. דשלהי פרקין.

@11בזמן @33עתי"ט ז"ל. וצ"ע במ"ט פ"ח דכלים (יש להוסיף פי"א ופט"ו מ"ב) דמשמש עם הקרקע טהור. @44עיין@55 מ"ש שם בס"ד.

### @22משנה יא

@11והעליונה מלאה כשרין @33לפיר"ש מיירי בפחותין מארבעים סאה.

@11אמנם @33לפירוש רע"ב (והוא ע"ד פיר"מ) משמע שאין חילוק.

## @00פרק ז

### @22משנה ב

@11ונפל מהם קרטוב לתוכו לא העלוהו. ופוסלין בשלשה לוגין@33 הכי גרסינן.

@11פעמים מעלין @33במקוה שלם כשר. נתן סאה מי פירות. ונטל סאה. כשר עד חציו. @44אבל@55 ברובו פסול. והחמירו חכמים במי פירות. נ"ל הטעם משום דמ"פ ברובן משנין מראיו דמקוה. ושינוי מראה פוסלו. משא"כ מים במים.

@11נפל לתוכו סאה מהם לא העלוהו (ה"ג) ולא פסלוהו @33אם לא שנו מראיו.

### @22משנה ג

@11ואינן פוסלין בשנוי מראה @33שאין הצבע משנה מראה המים בעצם. אלא במקרה. ואינו מתמזג עם עצם המים. אלא מתערב בלבד. @44משא"כ@55 בשינוי מראה דמי פירות. שהוא שינוי בעצם.

@11ומוהל @33גרסינן. בה"א. ע"ל רפ"ט דטהרות.

### @22משנה ה

@11ונפל @33לתוכן קרטוב יין כו' ל"פ @44והוא שלא שינו מראה המקוה. הרא"ש. @44וזו@55 משנה שאינה צריכה. דפשיטא קורטוב מ"פ אינן משנין מראיו. שהרי אפילו בשלשה לוגין ואף בפחות. אינו משנה מראיהן. @44והא@55 היינו טעמיה דריב"ן דחשיב להו כאילו הכל מים. צורך לומר בארבעים סאה. אע"ג דיין אדום הוא. ומשנה מראה דשלשה לוגין.

@11ונפלו למקוה@33 חסר.

@11לא פסלוהו@33 ולא העלוהו. @44נמצא@55 מה שפוסל במקוה הכשר. מכשיר השאובין שלא יפסלוהו.

@11ונפל לתוכן קרטוב חלב @33שאם היו שלשה לוגין מים. ונפל לתוכן חלב. מאחר שאינו משנה מראה המים. הרי הן פוסלין.

### @22משנה ו

@11דרך שוליהם@33 שלא יפסלו מים הנוטפים מהם את המקוה והמקוה נחסר וצריך להשלימו.

@11בתי"ט @33ד"ה ומעלה צ"ל ל"מ מים שבתוכם שאובים.

### @22משנה ז

@11כובש אפילו חבילי עצים@33 נ"ל האי אפילו שייך לכובש. וה"ק כובש אפילו חבילי כו'. שאפילו אינן אלא חבילי עצים. שהמים באין בהם דרך נקביהם. אפ"ה בעו כיבוש. שלא יציפו למעלה כדרכן. כי היכי דלא ליהוו חילוק גמור. על פני כל עומק המקוה. שאז אין האויר שביניהן. מציל מן ההפסק. @44אלא@55 עכ"פ צריך לכבשן תחת המים. כדי שלא יראו על פני המים. @44ולא@55 מיבעיא אבנים שצריך הוא לכבשן למטה. שלא יפסיק את המקוה על פני כולו. זה נראה פשוט וברור. בלי שום דוחק בעולם.

@11היה מוליך @33כו' עפ"ה מ"ה. @44כתי"ט@55 וק"ל הא דהקשה מהרי"ק. @44עמ"ש@55 בס"ד מ"ו דפ"ה. @44ומ"ש@55 והכא במערה כו'. @44לא@55 ידענא מאי קבעי.

## @00פרק ח

### @22משנה ב

@11חלוקים @33עתי"ט ז"ל. ובגליון כתוב. פירוש מלשון איש חלק. @44פירוש@55 זה נ"ל טעות הוא. אבל הוא ההפך שאין עמוד השתן נראה חלק ושוה. אלא חלוק ופגום. כאילו הוא נחרץ ונפגם פגימות פגימות כמגרה. על כן דומה לשלשלת. ויש בשורש פעל זה שתי הוראות מתנגדות. כי חלק הקמוץ. מורה על השווי והשעיעות. כענין איש חלק. חלק משמן. וכן הפעל ממנו. חלקו מחמאות. וחלוק הפעול. הוא מענין מחלוקת. הנה הוא יורה חלופו של ענין הקודם. כדבר בלתי משתוה ולא מיושר בשטחו. אלא מתחלק ופגום בחריצים.

### @22משנה ה

@11אבל טמאה היא ע"ג רוקה @33ז"ל תי"ט. ומדברי הר"ש נראה דע"כ לא מטמאינן במגע. אלא כשתרוק כו'. אבל ל"נ כמ"ש ע"כ.

@11דברי @33הר"ש נכונים בלי ספק. והתי"ט לא עמד על סודו. ובעזה"י נתגלה לי אמתת הענין. על פי חקירה אחרת תורנית. כמ"ש בס"ד במו"ק א"ח סי' תר"ג. יע"ש.

@11ואם הדיח את ידיו במים טהורים @33הלשון היולי. משתמע לכמה אנפי. איכא למימר. ת"ק בהדחה סגי ליה. בלא רפוי. ואתא ר"ש למימר. דאפ"ה בעי רפוי. ור"ש לחומרא. וי"ל ת"ק תרוייהו קבעי. הדחה ורפוי. ור"ש לקולא קאמר. דברפוי לחוד בלא הדחה סגי. א"נ ת"ק. או הא. או הא. קאמר. ור"ש ס"ל דווקא ריפוי. אבל הדחה לא מהניא. או דילמא לת"ק הדחה דווקא. וריפוי לא מהני מידי. ולר"ש דווקא ריפוי. א"ד תרווייהו קבעי. משו"ה לא מכרעא. @44וכיון@55 שכן לחומרא בעינן למיזל. דהא ספק בשל תורה הוא. ותימה על מה סמכו לפסוק להקל.

## @00פרק ט

### @22משנה ב

@11לפלוף @33חוזר לאלו שאין חוצצין. כשות כו'. @44דאי@55 לענין חציצה איתני במתניתין. חוצץ הוה ליה למימר.

@11מרקה @33נ"ל יש לו חבר. בגמרא דהזהב. גבי קנין. במדי דכשר למקני ביה. לאפוקי מרוקא.

@11קרום @33אי לענין חציצה אתמר. אינו חוצץ.

@11והכי @33ודאי מסתברא. דקרום הכא. הוי איפכא מגלד שחוץ למכה.

### @22משנה ה

@11על הנקיים@33 הוא תנאי לשלשת הכלים. שקדם זכרם.

## @00פרק י

### @22משנה ב

@11@44והתפלה @33עיין מו"ק א"ח (סל"ט).

### @22משנה ג

@11ותפלה ש"ר@33 השתא אשמעינן דין הקשר והרצועות.

### @22משנה ו

@11עמ"ש @33בס"ד בלח"ש מ"ג פ"ב דביצה. ובעשרה הלחם. ובמשנה לחם.

@11מלא מ"ר רואין אותן כאילו הן מים@33 נ"א @44כאילו הן יין@55.

### @22משנה ז

@11ברביעית @33גם הוא כביצה ומחצה. עמו"ק א"ח סק"ץ.

@11שעשו בו @33כו'. @44קשיא@55 אי הכי מה חומר.

### @22משנה ח

@11טבל והקיאן@33 קודם ששהה שעור כדי הלוך ארבעה מילין לאכילה קטנה. או כל זמן שאינו רעב. באכילה מרובה.

@11הקיאה טמאה וטמאתו@33 פירוש טמאה היא כשהיתה. ולכך טמאתו.

# @88מסכת נדה

## @00פרק א

### @22משנה ג

@11אבל הלכה כר"א@33 עתי"ט דאין למדין הלכה מפי תלמוד. דהיינו משנה. וטעמא פירש"י שהתנאים לא דקדקו איש בדברי חברו. זה דחוק בעיני. @44אבל@55 הנלע"ד. משום שע"פ הרוב. דורות המאוחרים הוצרכו לחדש ולהוסיף חומרא וגזרה. לחזק משמרתה של תורה לפי מה שראו שהשעה צריכה לכך. משום דלא אכשור דרי. דוק ותשכח וכך יפה להם וראוי ומחויב. ע"פ הנגלה והנסתר שבפנימיות התורה. ידוע שכמה דברים נתחדשו. בחידוש דורות. לכן אין למדין הלכה מפי משנה. לדורות שאחרי התנאים בעלי המשנה. שנתחדשה הלכה. ועיין מטפחת.

### @22משנה ד

@11משיוודע עוברה@33 פרע"ב לסוף ג"ח משנתעברה @44קשיא@55 מנא ידעינן אימת איעברא. דהא ודאי אפילו לא פסקה לראות דיה שעתה עיין חידושי גמר' בס"ד. @44ואיכא@55 למימר דמבדקא בהילוכא. כדאיתא בהחולץ (מד"א) וצ"ע שלא דברו מזה הפוסקים.

### @22משנה ה

@11ג' עונות כו' סמוך לזקנתה @33ולא ראתה בהן. דיה שעתה. כצ"ל בלשון רפ"ב.

@11סמוך לזקנתה@33 כל שקורין לה אימא כו' בירו' כל שראויה לקרותה כו'. @44מכל מקום@55 נראה דלאו בשנים תליא. מדשתק תלמודא. ולא אשתמיט לאשמועינן בהדיא. השנים שראויה להקרא זקנה. @44אע"ג@55 דאיכא למימר. דסמיך אסתם זקנה. שהיא בששים. כדתנן באבות. סימן לדבר בכלח. שאין זה מוכרח. @44וי"ל@55 שהאשה מזקנת לפני האיש. כמו שנעשית גדולה קודם הזכר. כדתנן לקמן פ"ה.

@11אלא @33נראה דהיינו טעמא שלא נתנו שיעור בשנים. לפי שאין שנות זקנתה ידועות כמו בזכר. כדאמרן. ולא עוד אלא שהזקנה היא בריאה יותר מהזקן. כמ"ש סבתא בביתא סימא טבא בביתא. לפיכך אפשר ג"כ שלא תזקין מהר כמוהו.

@11ועוד @33אי אפשר לתת בה שיעור בשנים. לפי שיש אשה מזקנת קודם חברותיה ובנות גילה. או מתאחרת. מחמת חלוף טבעה ומזגה. או מלידות רבות. או מקרי הזמן. מעוני ומרוב עבודה. תמהר לבוא עד שנותיה. ויש להפך. יושבת בקתדרא על מטה כבודה ושולחן ערוך לפניה. שקטה ושאננה. על כן עמד טעמה בה דשנה ורעננה. גם עד זקנה. הילכך נקט מילתא פסיקתא. כפי הראוי לטבעה.

@11רי"א מעוברת ומניקה שעברו עליהן ג' עונות@33 וא"ת מעוברת לת"ק נמי הא בעי לסוף ג"ח. תי"ט. @44לא@55 ידענא מאי קאמר. הא ת"ק לא מיירי מפיסוק דמים. דאפילו חזיא בעונות ושלא בעונות. משהוכר עוברה. דיה שעתה. ולר"י בעיא שלש עונות בלא דם. כמדומה ההשמטה שבלשון רע"ב דלעיל (כמו שהגהתי בד"ה ג' עונות כו') הוא דאטעייה לתי"ט.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11תקצץ @33עם כל מה שהחמירו חז"ל בעון משז"ל. @44מצינו@55 ג"כ שהתירוהו מפני הצורך. עמ"ש בס"ד במו"ק לא"ע (סכ"ג) ובמלון בית אל. ובמטפחת.

### @22משנה ב

@11נמצא על שלה כו'. @33וחייבין קרבן. אוקימנא בגמרא בדארגישה. @44ואיברא@55 ודאי צריך לומר כן. ולא סגי בלאו הכי מטעמא אחרינא נמי. דאי לא תימא הכי. תיקשי האיכא דם עליה. דטהור. כדלקמן מ"ה. @44ואף@55 למאי דפרשינן התם דעשאוהו כודאי. משום דחזקתו מן המקור. הא אוקימנא לה בנמצא מן הלול ולפנים דווקא. והא ודאי עד שלו. לא עדיף מנמצא מן הלול ולחוץ. דספקא הוי. כ"ש בכהאי גוונא דגרע טובא. וק"ל. פשיטא דמידי ספק לא יצא. והיכי מחייבינן להו קרבן. ולא חיישינן דילמא מייתו חולין לעזרה. @44והשתא@55 דאתינן להכי. לאוקמה למתניתין בהרגישה שנפתח מקורה. ניחא. דתו ליכא לספוקי לגמרי בדם אחר. אלא ודאי דם מקור הוא.

@11ובהכי @33אתי שפיר נמי. דלא תיקשי אכתי ספקא הוי. דילמא ממקום מי רגלים אתא. דטהור. כדלקמן רפ"ט. ועתשו' שלי כ"י.

@11ופטורים מן הקרבן@33 מחטאת קבועה. אבל חייבין באשם תלוי. כ"ה לרע"ב.

@11ותמהתי @33מראות. דהא קיי"ל בעינן חתיכות משתי חתיכות. ולפחות לא סגי לחייב חטאת עד דאקבע איסורא. ערפ"ד דכריתות. @44שוב@55 עיינתי בגמרא ומצאתי ת"ל מפורש כדברי. דלתנא דידן ס"ל בעינן חתיכה משתי חתיכות. @44אחר@55 ראיתי שרע"ב נמשך אחר פירוש ר"מ במשנה. ולא דק.

### @22משנה ד

@11כל הנשים בחזקת טהרה @33וא"צ לשאול לה כשהיא ערה. @44ולא@55 חיישי' דילמא מתוך שבהולה לביתה. מחמת שלא שמשה זמן רב. אינה חוששת לעשות רצונו בכל אופן. מאחר שהוא אינו חושש ותבעה לתשמיש. ולא שאל אותה אם טהורה היא. @44ותו@55 דילמא ניחוש. אימור לאו אדעתיה. מתוך שלא זכר לשאול אותה. לא שמה אל לבה לזכור אם טבלה. והאשה משתוקקת על בעלה בשעה שבא מן הדרך. קמ"ל. @44אבל@55 בישנה לא קמיירי.

@11דיה בשני עדים כל הלילה @33ש"מ מהא מתני'. דלכ"ע לא חיישינן לשינה מראהו. @44דאל"כ@55 לא סגי בבדיקה דלמחר. אלא ליבעי דווקא שמוש לאור הנר ממש. @44ועמ"ש@55 בס"ד שי"ע (סי"ב).

### @22משנה ה

@11והעליה@33 נראה שהוא מקום מי רגלים. דרפ"ט ע"ש. ובגמרא דרפ"ח. ובמש"ל מ"ב בס"ד.

@11ספקו טמא@33 טומאה ודאית. בנמצא מן הלול ולפנים. אבל מן הלול ולחוץ. אינו טמא אלא לתלות. וכן לבעלה טמאה מספק. @44ואע"ג@55 דאיכא תרי ספקי דילמא מן העליה אתא. וא"נ מן המקור. דילמא אזדקרא. והדר דם העליה לחדר. מ"מ אינו אלא ספק אחד. שמא דם העליה הוא. ועמש"ל משנה ב'.

### @22משנה ו

@11הירוק@33 לרע"ב כמראה אתרוג. ולא כמראה כרתי. @44הוא@55 ירוק כעשב השדה. גרי"ן בל"א. גם בלוי"א (גוון תכלת) גם ברוי"ן (גוון ערמון) במשמע ההתר. לדברי הכל. עיין מ"ש בס"ד בשי"ע (סמ"ד).

## @00פרק ג

### @22משנה ב

@11אם נמוחו@33 נראה פשוט דהיינו אם יש בהם מראה אדמומית אחר המיחוי. ואדומים דקתני. אכולהו דלעיל קאי. אקלפה כו'.

@11כל שאין בו מצורת אדם@33 כו' ע"ל הר"מ בתי"ט שכתב ולא יסופק בשכלך שהוא נמנע כו'.

@11בשנת @33כוש"ר הולידה אשה בק"א בריה בצורת ד"א.

### @22משנה ה

@11טומטום ואנדרוגינוס@33 פירוש או אנדרוגינוס כי מה צורך לאנדרוגינוס עמו. בטומטום לחודיה נמי דינא הכי. והכי מוכח נמי בגמרא. מדמקשי אסיפא השתא כו'. ולא פריך ארישא. @44ואע"ג@55 דלפ"ז לא דמי פירוש לישנא דרישא לדסיפא (דודאי וי"ו העטף הוא) לא דק תנא בהא.

### @22משנה ו

@11אין ידוע אם ולד הוא@33 עתי"ט משמא דגמרא. בשלא הוחזקה עוברה. דאי בהוחזקה כו'. @44צ"ע@55 היכי דמי הוחזקה. אי בארבעים כדי יצירת הולד. אי משהוכר עוברה. כענין משיוודע עוברה דפ"ק.

@11ומסתברא @33דהכא נמי בעי הכי. וע"ל במשצה הסמוכה. @44אב"א@55 דאיבדקא בהילוכא.

## @00פרק ד

### @22משנה א

@11כעליון @33עתי"ט בשם תו'. דעקר קרא במרכב כתיב דלא בעי כיבוס. @44ר"ל@55 אדם הנוגע בו. לא בעי כבוס. אלא הוא בלבד טמא. ואינו מטמא בגדים שעליו. אבל כלי שטף שנגע במרכב. ודאי בעי כבוס. כאדם הנוגע בו.

@11והן יושבות על כל דו"ד @33תימה מה צריך לכך. הא אפילו לא ראתה אלא דם טמא. מ"מ לעולם היא בטומאתה. דבודאי. טבילת נדה לית להו. דלא כתיבא ולא אחזוק.

@11ואין חייבין עליהן@33 הלובש באותן בגדים פטור מקרבן. ותמיהני דהני בגדים כיון דאין מטמאין לאדם. א"כ ליכא לחיובי משום כניסה דידיה כו'. תי"ט. @44ואין@55 כאן תימה כל עיקר. דהכי נמי קאמרי. כיון דטומאתן קלה. שאין מטמאין אדם. לכן אין חייבין עליהן אפילו לובש בגדיהן. ונכנס בהן. דאכניסת בגדים לא מיחייב מידי. ולאפוקי אם היה תחתון שלהם טמא ודאי. כשל ישראל. דפשיטא חייב עליו על ביאת מקדש. אפילו נגע בו בלבד ונכנס. זה פשוט מאד. ובחנם האריך תי"ט שלא לצורך.

@11כ"ע @33אבל הרמב"ם כתב דאף מלקות לא שייך בבגדים שאינם א"ה כו'. @44ברם@55 דברים תמוהים הם כמ"ש עליו שם בהגהותי בס"ד.

@11שטומאתן ספק@33 הא ודאי שורפין. @44מתניתין@55 ר"מ היא. דס"ל כותים גרי אריות הן.

## @00פרק ה

### @22משנה ג

@11בת י' ימים בזיבה@33 אם ראתה ג"י אחר ז'. @44משמע@55 דווקא אחר שראתה נדה. הוא דמיטמיא בזיבה. וכמ"ש בס"ד במגדל. שוקת ב'.

@11תנוק בן יום אחד@33 אפילו שעה אחת. אף רגע אחד. זהו יום אחד. וכך הוא לכל דיניו. ובכל מקום. דמקצתו של יום ככולו.

@11ופוטר מן היבום @33אם חי שעה אחת אחר מיתת אביו. אבל עובר אינו מתירה לינשא.

@11אע"ג @33דמעוברת בלא"ה לא חזיא לינשא. ההיא מדרבנן. @44ועדיין@55 צ"ע אם זו אסורה דבר תורה.

@11ומיטמא בט"מ@33 טמא ומתטמא בן יום אחד. ואפילו לא יצא כולו לאויר העולם. ולא הוציא אלא רוב ראשו. דהיינו פדחתו. ומת עודו במעי אמו. נטמאה היא. וכל הנוגע בו אז. @44וכן@55 החי משהוציא פדחתו לפרוזדור. מקבל טומאה. עמ"ש בס"ד מ"ד פ"ז דאהלות. וכן הדבר לענין שאר דיני בן יום אחד. השנויים מכאן ואילך. @44חוץ@55 מן הנחלה. דאפליגו בה אמוראי. אי פדחת פוטרת. כדאיתא בגמרא דהמפלת.

@11ופוסל @33ע"ל תי"ט. דא"ל נמי לענין פסול דאמו (ר"ל אם היא בת כהן. פסלה מתרומת בית אביה) כמו במאכיל כו'. וא"ת כו' לוקמה באשה א' גרושה וי"ל בן אחד. דבן יום א' פוסל (עבדים שירש מאביו) אבל כו' אלא שאינו פוסל (במקום בנים) משום כו' אבל הרע"ב שפירש דאין זכיה לעובר משמע שא"ל זכיה כלל (אף באין בנים. ור"ל א"ה הדרא קושיא לדוכתה. מאי דוחקיה לאוקמה בשתי נשים) ועוד אפ"ל דאתא למימר דא"ל זכיה כו'.

@11דבריו @33הללו מגומגמים. דהשתא קבעי לאוקמה כמ"ד א"ל זכייה לעובר כלל. ואפי' את"ל דלא פסיל נמי שלא במקום בנים ניחא. @44ולא@55 ידענא מאי ניחותא. אכתי קשיא למה ליה דמהדר אדוחקא דשתי נשים. לוקמה באשה אחת. בין גרושה בין אינה גרושה. דילוד מאכיל. שאינו ילוד. אינו מאכיל.

@11ואף @33שנראה כאילו רצה להשמר מזה. במאי דמסיק תו. ל"ק דפוסל תנן. ואילו בת כהן לאו משום פסול הוא. @44בזה@55 רפא שבר על נקלה. לא ידענא מאי מהני. עובר גרושה נמי לא פסיל. לכן אין הבנה לדבריו.

@11ונוחל ומנחיל@33 אבל עובר לא. אם לא שנהרגה או שמתה אמו מחמת לידה. דכה"ג ודאי חי. וכמ"ש תו'. והנך תרי גווני קושטא נינהו.

@11והא @33דלא תני נמי עובר נוחל ומנחיל כה"ג. עמ"ש תו'. @44ולי@55 נראה שא"צ לדחוק. אלא כה"ג לאו עובר מיקרי. שאינו עוד ירך אמו. ואין חיותו תלוי באמו. אלא הרי הוא כילוד. ובן יום אחד הוא.

@11ולכל קרוביו@33 המתאבלים עם אביו ואמו.

@11כחתן שלם@33 ואפילו הוא מתאומים. ויצא אחיו לפניו בחודש שמיני. בין חי בין מת. שהרי הוא נפל.

@11מ"מ @33זה שנולד אחריו בתשיעי. הרי הוא בן קיימא לכל דבר. כשאר ולד שכלו לו חדשיו. ואינו נגרר אחר אחיו הנפל. וכמ"ש בס"ד רפ"ח דבכורות. @44וה"מ@55 דכלו לו חדשיו. ונראה פשוט. שגם בר שבעה. קרוי כלו לו חדשיו כמו בן תשעה. וכן הדין בשניהם. בנולדים למקוטעין. בכלל כלו חדשיו הוי. כמש"ל פ"א. ועמ"ש בתשובה באריכות.

@11ונראה @33שגם יוצא דופן חשוב בן קיימא. לכל הדברים שנזכרו כאן. וכ"מ ברפ"ח דבכורות. דחי הוא. ונוטל כפשוט לדברי הכל.

### @22משנה ד

@11וחייבין עליה משום א"א@33 אם קבל בה אביה קדושין. @44ותמהו@55 תו' דמסיפא שמעינן לה. דקתני ואם בא עליה אחד מכל העריות.

@11לא @33ידענא מאי קושיא. בסיפא מיירי בעריות דקורבה. וקמ"ל דהן חייבין. אע"פ שהיא פטורה. אכתי מנא ידעינן דשייך בה אישות אפילו דביאה. אע"ג דיבם קנאה. לא יהא אלא קטן בגדולה. שקנה אע"פ שאין לו אישות. משו"ה אשמעינן נמי דמתקדשת בביאה. והשתא למאי אצטריך תו. וחייבין עליה משום א"א.

@11אלא @33על כרחך לא נצרכה אלא לאשמועינן נמי דמיקניא בקדושי כסף. דמביאה לא ידעינן להו. כיון דאפילו בגדולה אינן קידושין גמורים דבר תורה. כמ"ש הר"מ בהדיא. דקידושי כסף מד"ס הן וכמדומה כן עיקר. ובזה דברי רש"י מיושבים היטב.

@11והיא פטורה@33 ואאשת איש דרישא נמי קאי כו' לפי שראיתי לרש"י ספ"ק דערכין אדתניא. עד שיהיו שניהם שוים דרי"א. פירש"י הנואף והנואפת יהיו בני עונשין כו'. ומוטב לפרושי מתניתין כסתמא דספרי. מלאוקמי כיחידאה. תי"ט.

@11ולא @33אוקימתא היא לגמרי. אלא פירכא בעלמא היא דפריך תלמודא. מנלן למילף משניהם. לרבות הולד. דילמא מיבעי ליה לילפותא דרי"א. דמצריך שיהו שניהן שוין. ושנינן דאפילו לרי"א אתי שפיר. משו"ה לא חייש רש"י. אי אתיא מילתיה דרי"א דלא כמתניתין. דרי"א יחידאה הוה. ובודאי לישנא דרי"א דייק כפירש"י.

### @22משנה ה

@11בן ט' ויום א' כו'. @33ודאי נראין הדברים שגם זה הל"מ הוא (כמ"ש תי"ט) אלא שעל כרחנו צריכין אנו לומר דהל"מ היא זו לדורות אחרונים. @44ברם@55 לדורות ראשונים היתה ההלכה. בן שמנה. עיין גמרא דפבסו"מ.

@11קנאה @33עתי"ט ביאה שא"צ דעת ביאתו ביאה. @44א"ה@55 ישן אמאי לא קני. @44עמ"ש@55 בס"ד פ' הבע"י.

@11ופוסל @33כגון נכרי ועבד כו'. @44וכ"ש@55 כהן לוי וישראל שבא על אחת מכל העריות. שפסלה. אלא משום דקתני לה סיפא לענין מיתה. שבק לה הכא.

@11ופוסל את הבהמה מע"ג המזבח@33 הא להדיוט שריא. משו"ה אוקמה רש"י בע"א כו'. @44ונ"ל@55 דה"ה בשני עדים. וקודם שנגמר דינה. נמי אפסלא למזבח משהועדה בב"ד. אע"ג דלהדיוט שריא. כל כמה דלא נגמר דינה להריגה.

### @22משנה ו

@11בת י"א יום כו' @33והא דתנוקת קודם לתנוק פירש הר"ם להיות חייהן נוצרים מחיי האיש.

@11דילמא @33מש"ה נמי קדמתן בינה כטעמא דגמרא.

@11מ"מ @33יש לתמוה עליו. מי התיר לו לר"מ. לחדש טעם אחר מלבו במשנה. ממה שפרשו עליה בגמרא. מי סני מאי דאמור רבנן. דשתוק מניה. והי"ל לומר טעמו על דברי הגמרא. אין זה אלא רוח יתירא. @44גם@55 הטעם שהמציא אינו כלום. כי מ"ש חייהן קצרים. זה אינו אלא בילדות שעלולות למות בלידה. אבל בפנויות וזקנות. אין כלל זה מאומת.

### @22משנה ט

@11תביא @33כתו' איכא דגרסי הכא נמי יביא. ומפרשי לה שפיר. אם רוצה לישא אחותה. עליו הראיה שקדושיה קדושי טעות וי"ג גם כאן יביאו. ע"ש.

## @00פרק ו

### @22משנה א

@11אע"פ שאי אפשר@33 לרבנן @44לכאורה@55 היה נ"ל לומר דל"פ רבנן ור"מ במציאות. אלא ודאי ברוב פעמים אי אפשר. ובמעוט אפשר הוא (לא נמנע) ואזדו רבנן לטעמייהו. דלא חיישי למיעוטא. משו"ה קרו ליה לא אפשר. ור"מ לטעמיה. דחייש למעוטא. @44אבל@55 בגמרא לא משמע הכי. דכי בדקוה ולא אשכחו תחתון. הא ע"כ ממיעוטא הויא. ואמאי סברי רבנן חולצת או מתייבמת לעולם. הא ודאי צ"ל. דלא אפשר כלל. אלא מנתר הוא דנתר.

@11וא"ת @33לבדקוה בגומות. עחי"ג. וע"ל מי"ב. ועמו"ק אה"ע (סקנ"ה) וח"מ (סל"ה וסרל"ה).

@11לא חולצת כו'. @33ור"מ לטעמיה. דאמר קטן וקטנה לא חולצין ולא מתייבמין. קטן שמא ימצא סריס. ואתי לפטור במקום אחין. קטנה שמא תמצא איילונית. ואתיא לפטור במקום צרה. משו"ה לעולם לא חולצין ולא מייבמין.

### @22משנה ג

@11ויש שמיטמא טמא מת כו' @33שאין אומרים בטמא מת עמוד ונעשה מלאכתנו. ולמ"ד אומרים בט"מ עמוד כו' (בפרק במה אשה) @44אפילו@55 לפירוש ריב"א לא קשיא. דהיינו למעוטי כלי של בהמה ודכוותה. דלא חזי לתשמיש ולתכשיט דאדם. מיהו טמא ט"מ. אע"ג דלא מיטמא מדרס. כגון סאה.

### @22משנה ד

@11ויש שכשר להעיד@33 כגון סומא כו'. והקשו תו' דילמא לאתויי אוהב ושונא. @44ואי@55 איתא לדעת הסוברים דאו"ש לא מפסלי אלא לכתחלה. וכן הבין הב"י בדעת הר"מ. אי הכי לק"מ. דתנאי דמתני' לא איירי אלא מפסול גמור. @44אמנם@55 מ"ש ב"י בדעת הר"מ. אינו נראה עיקר. כפי שנראה כאן בפירושו. אם חזר בו איני יודע.

### @22משנה ה

@11מיטמא טומאת אוכלין@33 צ"ע בתרא דיומא לענין פלפלין.

@11ויש שמיטמא טומאת אוכלין כו'. @33עתי"ט וז"ל וה"ג בגמרא בשר ודגים. ואין לקיים גרסת בשר ודגים. ומשום כו' אלא הכא במעשר דטביל. ואף בשר בהמה מעשרו טובלו. ע"כ. @44ולא@55 ידענא מאי קאמר. שמא יש חסרון והשמטת סופר. ואולי צ"ל. וקשה שהרי אף בשר בהמה כו'. וחסר התירוץ. כדי שיתקשר אחריו הלשון. וכן לשון הר"מ שמיני הבשרים והדגים כו'. וק"ל.

@11כל שי"ל קשקשת. י"ל סנפיר@33 בדגים דווקא כדתנן פא"ט. ועמ"ש שם בס"ד ובעלית מלאכה. במ"ע דהבדלת מיני דגים טהורים. פ"ו. יע"ש באורך.

### @22משנה ט

@11כל שי"ל קרנים@33 כו'. @44לאו@55 דווקא. דאפילו באחד סגי. תדע משור שהקריב אדה"ר. וקרש. @44לענין@55 חיה טמאה. אם י"ל קרנים. עמו"ק א"ח סימן תקפ"ו.

@11ויש שי"ל טלפים כו'. @33כגון חזיר וכפירש"י. ואע"ג דלא נ"מ כו' תי"ט. @44ודאי@55 לא לנ"מ נקטיה. אלא לראיה ולדוגמא. דאיכא דאית ליה טלפים ולא קרנים.

### @22משנה י

@11לענין @33מ"ש בתי"ט. ואע"ג דברכה אחרונה צריכה שעור. עמ"ש במו"ק (סר"י) בקונטרס לחם לשובע.

### @22משנה יא

@11עד שירבה השחור@33 ע"ל רע"ב אבל אם בא עליה אחר זמן זה כו'. @44היינו@55 בעדים. @44ויש@55 סוברים כה"ג לא צריכי עדים. דלא אברו סהדי אלא לשקרי. והכא אנן סהדי. כיון שנשארה אצלו בבית לשם אישות. ושניהם מודים שבא עליה אח"כ.

@11מיהא @33ספקא הוי מ"מ. ואזלינן לחומרא. כי קבלה קידושין מאחר. חוששין לדברי האומר. דכל שלא בעל בפני עדים. אין חוששין לקידושי ביאה אפילו בכה"ג. וצריכה גט משני. או מוציא ראשון. וכונס שני. @44והני@55 מילי. בדאין הכחשה ביניהם. מיהו בדמכחשי אהדדי. איהי מהימנא. במגו דאי בעיא אמרה גרשתני. ושריא לשני. ולראשון אסורה ודאי. דשויתיה אנפשה חתיכה דאיסורא. כך נ"ל פשוט.

### @22משנה יב

@11כדי לכוף ראשן לעקרן@33 צ"ע. כיון דקיי"ל שתי שערות צריכין שיהו בעקרן גומות. וגומות. הרי הן כשערות א"כ לא יהו אלא גומות. וצריך לומר דגומות נמי אינן כשערות אלא להחמיר.

@11ואהא @33דחיישינן לשמא נשרו. נמי איכא למידק. ליבדוק בגומות. דהא שערות בלא גומות. לאו סימנין נינהו. @44וי"ל@55 דקשה לבדוק אחר גומות. אפילו בדק ולא מצא. אימר לא בדק יפה. משו"ה לעולם ספק הוי.

## @00פרק ז

### @22משנה א

@11והש"ז @33שצריך שיהא ראוי להזריע. דכל זמן שהוא לח. ראוי לחיות זרע. כדאמרינן בתולה שעיברה באמבטי.

@11בשר המת יבש כו' טהור@33 באדם לא שמענו שיש חילוק ביבש. בין שלם בין חסר. אלא בלח. אין הכהן מיטמא אלא לשלם. כדאיתא בנזיר.

@11א"כ @33ר"י דמטהר ביבש. בכל גוונא מטהר. לפ"ז המומיא טהורה.

### @22משנה ב

@11ומטמא בין לח בין יבש @33 לכאורה אכתם לחוד קאי. דבשרץ תנן לעיל אינו מטמא יבש. @44אימא@55 סיפא רש"א כו'. ומוקי לה בשרץ. קשיא אטו מי לית ליה לר"ש. דשרץ אינו מטמא יבש. הא לא שמעינן דפליג אסתם מתניתין דלעיל ר"פ. ועמ"ש בסמוך.

@11והלח אינו מטמא @33למפרע @44אלא עד שעה@55 שנוכל לומר אם נפל באותו יום. עדיין יכול להיות עכשיו לח כו'. ודווקא בשרץ הוא דפליג ר"ש בין לח ליבש (שרץ אינו מטמא יבש) אבל בכתם. אפילו לח מטמא למפרע עד שעת כבוס. דאימור יבש היה כו' (ודם מטמא יבש כלח) אבל בשרץ ליכא למימר הכי. דאי איתא דמיא נפול עליה. אמרטוטי אמרטיט (כ"ה לשון הגמרא) @44זה@55 תימה מה צריך לכך. הא שרץ לא מטמא יבש. @44ואי@55 ביכול להשרות כו' הא לא שייך לומר אמרטוטי אימרטט. וצ"ל דבשדרתו קיימת עסקינן. וצ"ע.

@11עתי"ט @33שכתב ונ"ל שהוא בלשון דמתורגם מעדה בגד. מרטוט. ונקרא בל"ח סמרטוט.

@11כמה @33רחוק הוא זה. מה ענין בגד וסמרטוט. למרטוט. @44אמנם@55 לשון גמרא הוא. חברו בגמרא פ"ה דע"א. ופירושו נופל חתיכות. @44ע"ש@55 בתי"ט ד"ה שהוא. היה מתמרט לחוץ. @44לא@55 ידעתי ולא הבנתי לשונו זה.

### @22משנה ג

@11מרקם @33בין קדש ובין שור מתרגמינן בין רקם כו'. @44ואע"ג@55 דאשכחן לה בקרא בהדיא. ורקם וירפאל ותראלה (יהושע סוף סי"ח) ההיא בתוך גבולי א"י הוא. בנחלה בני בנימן. @44ובריש@55 גטין מוכח טפי. משום דקתני התם מן הרקם ומן החגר. ויגיד עליו רעו. @44ותו@55 דאר"י עלה מרקם ולמזרח ורקם כמזרח. ובנימן בצפון א"י קאי. ועמ"ש ריש גטין @44כתי"ט@55 ר"ת גרס רקת כו'. @44תמהתי@55 מאד. מי איכא מ"ד רקת לאו טבריא היא. ומושב סנהדרין היתה. ואתרא דרבי דסתמה למתניתין. והיכי ס"ד דכתמים הבאין משם טהורין.

@11שלא נחשדו על כתמיהן@33 אע"ג דכתמים מדבריהם. לפיכך ז"ש הרע"ב שעשאום כנכרים. אע"ג דלעיל פירש דגרי אמת הם. כו'. אבל הם אמרו כו'. והם אמרו. תי"ט. @44לא@55 ידענא מאי שיאטיה הכא. מתניתין קודם שגזרו עליהן איתניא ומ"ש רע"ב הוא לזמן הזה. כדאיתא בפרקא קמא דחולין. דבימי האמוראים נתחדשה הלכה זו. @44ובזה@55 אין מקום גם למ"ש תי"ט בסמוך על הר"מ.

### @22משנה ד

@11מפני שהם קוברים שם את הנפלים @33עתי"ט שהעתיק מ"ש תו' היאך משתמשין שם כו'. וכמה לא חלי ולא מרגיש (גברא דמרי' סייעיה) שהוא דבור חמור ונרגש בו מהרש"א קצת. ואציגה הנה מ"ש בזה בימי חרפי (אע"פ שהוא בסבוב קצת כדרך למוד אשכנזי שסובבין הרבה עד שמגיעים למרכז. יהי מה דינקותי הוא. והנחתיו כמו שהוא כתוב לפני מאז).

@11ונ"ל @33דה"פ. דמדתנן סתמא בית הטומאות של כותים מטמאות באוהל. משמע בכל גוונא. ואפילו כהן כותי דר שם באותו בית. ובודאי דהכי משמע. מדלא מפליג. אלמא דאין לחלק בו. שבכל ענין מטמא. והכי מוכח תו בגמרא לקמן דמוקי לה בכהן כותי עומד שם. וע"כ צ"ל דאותו כהן דר שם. בבית הטומאות. דקמסהיד עלה לטהרו. דאל"ה. כי נמי אכיל שם תרומה. מה הוי ומאי מהני. מנא ידע ביה איהו. אי קברו שם נפלים או לא. דלא מסתבר לאוקמה בדלא זזה ידו משם. אלא פשיטא דליכא למסמך עליה אם לא בכה"ג דאמרן. דהיינו שאותו כהן כותי דר שם באותו בית הטומאות. דמשו"ה סמכינן עליה. ודווקא כדאוקימנא דאכיל שם תרומה. הא לאו הכי לא מהימן. אע"ג דחזינוהו דקאי התם ודר שם. לא סגי בהכי. ואהא קשיא להו להתו'. אמאי לא נהימניה נמי בלא"ה. אפילו כי לא אכיל שם תרומה תסגי לן לטהורי לבית הטומאות שהוא דר בו. דהרי נזהרין הם מטומאת מת ונפלים. כדמשמע בגמרא. מאוקימתא דכהן כותי עומד שם. וכי דייר ביה הו"ל כדנקיט תרומה בידיה. דלא סגי דלא אכיל תרומה בגויה. @44והיינו@55 דקאמרי התו' והיאך משתמשין שם בימי נדותן. והלא נזהרין הם מטומאת וכו'. ר"ל דהא ע"כ מתניתין בכל גוונא מיירי. דבית הטומאות שלהן מטמא באוהל. אפילו בכהן דר בו וכנ"ל. ואמאי. הא אית לן הוכחה טובא שלא קברו שם נפלים. דהא כהנים שלהם נזהרים מטומאת מת. והיינו דמסיימי ומוקי לה בכהן כותי. דש"מ כהן כותי נזהר מטומאת מת. ואפ"ה מוכח בהדיא דסתמא לא מהימן. דאע"ג דחזינן דדייר התם. לא סגי (ולא כמ"ש מהרש"א ז"ל דקושיתם הוא. שאף מי שאינו כהן נזהרין הן שלא לטמאות במת. ואינן אלא דברי תימה במ"כ. שהרי אפילו ישראל אינן מוזהרין שלא לטמא במת אם לא ברגל. כ"ש בכותי דליכא למימר הכי. ולדידן א"ש. דדווקא אכותי כהן קשיא להו להתו'. והיא קושיא אלימתא בלי ספק) @44אך@55 עדיין אינה תמיהה קיימת. דאיכא למימר לעולם אפילו כהן כותי לא חייש לטומאה. משו"ה לא סמכינן עליה בסתמא. אפילו דייר התם בבית הטומאות. ודילמא היינו נמי דקמהדר תלמודא אההיא אוקימתא דכהן עומד שם. ודילמא כהן טמא הוא. שפירושו כך באמת. שמא אותו כהן כותי עבריינא הוא. ולא חייש לטומאת מת. משו"ה לא אכפת ליה. והוא דר שם אע"פ שיודע שקברו שם נפלים. @44ובהכי@55 הוה ניחא נמי מה שהקשו התו' לקמן בד"ה ודילמא כהן טמא הוא. דהא טמא נמי אסור לשהות בבה"ק.

@11והשתא @33לא הוי קשיא מידי. ולא היינו צריכין לדוחק. דאפילו תימא אינהו נמי ס"ל איסור שהייה בטומאה. אלא שאין כולן בחזקת כשרים כישראל. משו"ה דווקא אי ידעינן דכותי חבר הוא. הוא דמהני בהכי. אבל בכותי סתמא. דלא מחזיקינן בגויה. לא סמכינן עליה. וחיישינן דעבר אדאורייתא נמי. היינו טעמא דלא סמכינן עלויה אפילו הוא כהן. ולהכי מיבעי. לן לאוקמה באוכל תרומה דווקא. דחמירא טובא. וגם ע"ה נאמן עליה. כך היינו יכולין להבין באוקמתא דגמרא הנ"ז. @44וקמהדרי@55 התו' לנפשייהו. דהשתא לא תקשי מידי. מה ראה רבי דסתם לן במתניתין לטמא אפילו בכהן הדר שם אם לא ע"י הוכחה (ועוד בל"ז נמי איכא למימר חכמים השוו מדותיהם. ולא ראו לחלק בדבר. בין כהן כותי לכותי דעלמא. כדאשכחן טובא דלא פלוג רבנן) כזה היה קשה לתו' לנפשייהו. על מה שהקשו בתחלה. דהשתא לפ"ז לק"מ. ודקארי לה מאי קארי.

@11והדר @33אדיוהו לגזיזייהו וקם. רמו וזקפו דיקלא. והני תרי דיוקי מחו להו בחד עוכלא. דמאי דאקשו מעיקרא קאי ושפיר קמתמו. דאי משום הא. אכתי לא ניחא. דמוכח דלאו סברא הוא הא דאמרן. מדאמרינן בפ' בנות כותים דנשוי מטמא משום בועל נדה. ואפ"ה בחור לא.

@11ש"מ @33תרתי. חדא דלא חשדינן להו בעבריינים. וממילא שמעת נמי דלא גזרינן אפנויים אטו נשואים ולא אמרינן לא פלוג בגזרתייהו דכותים. דוק. כך נלע"ד נכון בהבנת לשון התו'.

@11איברא @33יש לי כאן מקום עיון. שנראה אלי סתירה גדולה. בין משנתנו זאת. לההיא דסוף אהלות. דתנן התם מדורות העכו"ם טמאין (ובכללן כותים כדאיתא בתוספתא הביאה הר"ש. דתני בהדיא הכל עושין מדור וכו' כותי הנשוי נכרית. ושיבוש לומר. דמשום דאיכא צד נכריות מטמינן. אבל משום כותי גופיה לא חיישינן. דאינן חשודין על הזנות. דאס"ד כותי לא חשיד. ומשום אשתו הנכרית הוא דחיישינן. התנן ואם עבד או אשה אפילו נכנסין ויוצאין. המדור טהור. כ"ש כשבעלה משמרה תדיר. ואמאי גרע כותי בעלה דנכרית. א"ו כדאמרן דל"ש כותי או גוי. וא"ל א"ה מאי איריא דנקט נשוי נכרית. ה) דהא דכוותה נמי נכרי נשוי נכרית. כדי נסבה. דלא אצטריך ליה. ואפ"ה נקיט ליה. איידי דאיירי בנשואים. מסיק לכולהו גווני (וכדאשכחינן נמי במתניתין דכוותה. כמש"ל כ"פ) והא דלא אשמועינן כותי גופיה לחוד. וכותי עם כותית. לפי שכבר גזרו עליהן להיות כנכרים לכל דבריהם. היינו גוי. והא קתני לה רישא מדורות הכותים טמאים. אלא כותי עם נכרית דתרי אומי נינהו ס"ד לא. קמ"ל. דכוותה אשכחן בפ"ק דתרומות. אין תורמין מן המחובר על התלוש. וממחובר על המחובר לא קתני. אע"ג דכה"ג נמי אין תורמין. והא דאיתא בתוספתא דמקואות פ"ח. דארץ הכותים ומדוריה טהורין היינו בא"י דווקא. כדכתב שם הר"ש. אבל באשקלון וחברותיה שיש שם משום מדור עכו"ם. גוי וכיתי שוין. וגם נראה לומר דדווקא מדור בארץ הכותים גו"כ טהור. משום דבדוכתייהו מזהר זהירי. ואין קוברין נפלים אלא בבית הטומאות שלהן. כדאיתא הכא וכמ"ש בסמוך. משא"כ אם שוהה במדור בערי ישראל. שאין לו מקום מיוחד לקבורת נפלים. ולא חייש להכשיל לישראל בטומאה. ודאי מדורו טמא. כנ"ל ברור. ודוק היטב בכל זה). אם שהה שם ארבעים יום. ואע"פ שאין עמו אשה. ואילו הכא משמע דדווקא כשיש עמו אשה. הוא דחיישינן לנפלים. דהא לא מטמינן אלא בית הטומאות שנשים משתמשות בו. הא מדור סתמא בלא אשה לא. @44והכין@55 נמי מוכח מההיא דפ' בנות כותים שהביאו בתו' כאן. דפנוי אינו מטמא משום בועל נדה. ואם איתא דעושה מדור. משום בועל נדה נמי ליטמא. @44ותו@55 י"ל איפכא. דאילו הכא לא מצרכינן ליה ארבעים יום כדי יצירת הולד כי התם. דהא אפילו קטן. ואפילו סריס עושין מדור כדאיתא התם. ובית הטומאות דמתני' דחיישא לנפלים מסתמא לעולם טמא. ואילו התם במדור. בעינן דווקא ארבעים יום. ובבציר מהכי אינו עושה מדור. אפילו יש עמו אשה. והדבר צריך תלמוד.

@11וא"ל @33לקושיא הראשונה. דהא דפ' בנות כותים ודפ' דם הנדה. בכותי חבר עסקינן. ובאהלות בכותי ע"ה. דהא אמרינן בפ' בנות כותים. כותי חבר בועל נדה משווית ליה. ומתני' דדם הנדה נמי משמע. דסתמא בכותי ע"ה מיירי. וכן משמע בגמרא. מדפריך והא לית להו לפני עור לא תתן מכשול ודילמא כהן טמא הוא. ודוק.

@11וכן @33א"ל דמתניתין דנדה קודם גזרה איתניא. דס"ל כותים גרי אמת הן. וכדאוקימנא בגמרא לעיל בכתמיהן דאפליגו בהו ר"מ ורבנן. לכ"ע כישראל הן חשובין. משו"ה לא עבדי מדורות כגוים. ואין טמא אלא בית הטומאות של נשיהן (וא"ש נמי דלא באנו כאן למחלוקתן של רשב"י וחכמים אם קברי גוים מטמאין באוהל. דהשתא מתניתין אתיא ככ"ע. דישראלים גמורין הן. משא"כ מתניתין דאהלות לבתר גזרה נשנית. דעשאום כנכרים גמורים כדאי' פ"ק דחולין) ובודאי לכאורה היה נ"ל כן לחלק בין הפרקים הללו. @44אלא@55 דכד מעיינינן לא סלקא לן שפיר. דודאי לא גזרו עליהן לעשותן כנכרים גמורים אלא בימי ר' אמי ור' אסי. עיין בשמעתא דקמא דחולין. דאפילו לפירוש התו'. דר"ג דיבנה גזר על שחיטתן. מ"מ לא קבלו גזרתו להיות דינן כנכרים. אלא עד שבאו ר"א ור"א. והתוספתא ר"ח שנאה. דקדים טובא ואינה אלא פירוש המשנה. דרבי לא שנה ר"ח מנ"ל. וכיון דסתמא תניין. לא מסתבר לאוקמה בלאחר גזרה. דאכתי לא חיילא ודוק. וגם קושיא שנייה אכתי לא מיתרצא.

@11איברא @33יכילנא לשנויי דלא תקשי לן מידי (אלא שיקשה למ"ש התו' כאן. על הדרך שפירשנו דבריהם למעלה) ואמינא דמתריצנא שפיר למתניתין וברייתא דלא ליקשו אהדדי כלל. דהכי הוא תריצתא דמילתא לעולם הכותי עושה מדור אפילו קודם גזרה והכא במאי עסקינן בכולהו מתנייתי דמיתניין סתמא. בכותי ע"ה איירי. דחשיד ולא איכפל תנא דמתני' לאשמועינן דווקא בכותי חבר כדאיתא פרק בנות כותים. וה"ה לכולהו מתניתין דעסקי בכותי. סתמא ע"ה הוא. וגרע מניה. דחשיד אזנות כמו עכו"ם. אפילו קודם גזרה. משו"ה עושה מדור כעכו"ם. והא דשנינן בפ' בנות כותים דפנוי אינו מטמא משום בועל נדה. היינו טעמיה. משום דאיכא ספקות טובא (ר"ל. ספק בעל בקרוב. וספק השלימתו לירוק. כדאיתא התם) דמשו"ה טומאתן ספק אפילו בנשואין. ולא שרפינן עלייהו תו"ק בפנוי. ודאיכא תו ספקא אי בעיל כלל. ובודאי רוב פנויין אינן בועלי נדות עכ"פ משו"ה לא מחמרינן בספק ספקא דידהו. כיון דמסייעא לן רובא. מטהרינן להו לגמרי. ותולין נמי לא. כדאמרן. דכיון דטומאת הנשואין אינה אלא ספק. לא אחמור בפנויין. דרובן לא בועלין נינהו. אע"ג דחשידי. ותו דאיכא נמי קטנים דלא חזו לביאה. משום הכי קפרכינן שפיר אסתמיותא דמתניתין דבנות כותים. דהכותים משמע שכולן שוין. גדולים וקטנים מטמאין. @44ואהא@55 שפיר קמתמה תלמודא. אטו כולהו בועלי נדות נינהו. האיכא קטנים. דודאי לאו בועלי נדות נינהו. וע"כ צריך לחלק. דדווקא בנשואין. ושמא לאו דווקא. אלא בראויין לינשא קאמר. ומתניתין דדם הנדה נמי אתיא שפיר. דה"ה נמי דאפילו בית כותים סתמא. ומדור דידהו דלאו בית הטומאות. ואין שם נשים מצויות. נמי מטמא. דחיישינן לקבורת נפלים. כמו במדור עכו"ם. כדפרישנא דכותי עושה מדור אע"פ שאין עמו אשה.

@11והא @33דנקט בית הטומאות דווקא. היינו משום דלא בעינן הכא ארבעים יום. כמו במדור. דלא סגי דלא צריך לשהות שם ארבעים יום דווקא. כדי יצירת ולד. ואי לא. אינו עושה מדור.

@11ואמינא @33בה טעמא אמאי במדור ארבעים יום. והכא לא. דמדור פירושו שהיה המקום והבית מתחלה מוחזק בשל ישראל. ולא ידענו שהיה דר שם גוי מקודם. כדאיתא התם באהלות. דאין שייך מדור העכו"ם אלא בא"י. ומשו"ה קרייה מדור. שאינו אלא מדור לפי שעה ודירת עראי. שראינו הגוי דר בו עכשיו. וכיון שהיה המקום מוחזק בטהרה (דעילה מצאו וטיהרו א"י. כבפ"ק דכתובות) ואנו באין להוציאו מחזקתו ע"י ספק. צריך שיהא מקום לחול הספק. וכל שלא שהה שם ארבעים יום. ומתחלה לא ידענו שהיה שם גוי דר בתוכו (דאל"כ מה מועיל. אם זה שדר בו עתה לא שהה בתוכו מ' יום. ולפניו היה גוים דרים בו. שהרי לא יצאנו בזה מידי ספק. מחמת הדיורין הקודמים. אלא הברור כמו שפירשנו. שלא נסתפקנו. אלא בזה שדר בו עתה לפנינו) ולכן כל שלא שהה בו כנזכר. שאין שייכות לספק בו בקבורת נפל. לא שייך לטמוייה. משא"כ בבתי הכותים ובעריהן. דעסקינן בהו הכא בפרקין דדם הנדה. לא שייך למימר דאין בית הטומאות שלהן טמא. אלא אם שהו שם מ' יום. דאפילו לא שהו שם מ' יום הדיורין של עכשיו. מקמי הכי מאן נטרינהו. הא איכא למיחש לקמאי ולקמאי דקמייהו. דקברו שם נפליהן. משו"ה בית הטומאות שלהן בדוכתייהו היכי דקביעי. חיישינן להו ומטמינן להו לעולם בודאי. ולא בעי מ' יום כמו במדור. @44והשתא@55 דקאי בבית הטומאות. קפריש דיניה. דלא בעינן מ' יום. משום דלא שייך לפלוגי ביה מידי. ולא נחית השתא לפרושי דינא דמדור הכותי בלא אשה. אע"ג דודאי טמא נמי. אלא משום דמיבעי ליה לפלוגי. בין שהה מ' יום ובציר מהכי. שבקיה ושייריה עד דמטי לאהלות. דקמפרש להו להני מילי. והכי מסתברא דהוא ברירו דמילתא ולית בה ספקא. ונתיישב הכל על בוריו.

@11אבל @33יצא לנו מזה קצת תמיהה למ"ש התוספות בדבור הנזכר ע"פ פירושנו. דמשו"ה מייתו ההוא דפרק בנות כותים. ללמוד משם דלא פלוג רבנן בגזרתייהו. ולא גזרו בפנוי אטו נשוי. ולא חשדינן להו בעבריינים מסתמא. דלפום מאי דכתיבנא ואוכחנא. ודאי חשודין הן. ומ"מ לא גזרו עליהן לענין טומאת בועל נדה. דאיכא ספיקי טובא. ומסייע נמי רובא. והא פרשינן יאות דמאי דפריך נמי תלמודא התם. אטו כולהו בועלי נדות נינהו. לאו למימרא דפנויין לא חשידי בזנות. אלא דליכא לטמויינהו מטעמא דאמרן. דודאי כולהו לאו בועלין נינהו. ודוק.

@11א"כ @33הדרא קושיא לדוכתה. דלעולם אע"ג דלא גזרו לטמא הפנויים הכא בכהן כותי. מ"מ יש לגזור אטו שאינו כהן. או דילמא בכהן נמי לא סגי כל כמה דלא הוחזק. כיון שהוכחנו שסתמן חשודין עד שיוודע שהוחזקו בכשרות. וסרה קושית התו' מעיקרה. אלא דבלא"ה משנו שפיר.

@11ויש @33לי לשאול עוד בהא דאוקימנן בכהן כותי. שהוא דבר מתמיה מאד. אטו בכותים כהנים מי הוו. והלא אין כהנים אלא מזרע אהרן. וכותים אפילו שיהיו גרי אמת. כהנים מנא להו. ואין סברא שיטעו בכך (לעשות כהן מהם ובהם. כל החפץ ימלא את ידו) במידי דכתיבא להדיא. וצ"ל בכהנים שנטמעו ביניהם. כמ"ש בספר מלכים. שהביא עליהם מלך אשור אחד מהכהנים. אשר הגלה משם ויורם את משפט אלהי הארץ. ושמא מזרע אותו כהן נשארו ביניהם. ואחזו במעשה הכותים ברבות הימים. ואעפ"כ היו ידועים לבית אבותם למשפחותם. שהם כהנים מזרע אהרן. דאע"ג דלדידן ודאי לאו כהנים נינהו. אפילו לאכול בקדשי הגבול. וק"ל. אפ"ה א"ש דסמכינן עליה. אי אכיל תרומה שם. כיון דלדידהו הוי כהן גמור. והיא מילתא דכתיבא ואחזוק. ודוק.

@11ועמ"ש @33בס"ד בשי"ע. עיין בגמרא פ"י יוחסין דפליגי בקרא דכתיב ויעשו להם מקצותם כהני במות. איכא מ"ד כהנים פסולים. ולמ"ד כשרים.

@11מ"ש @33בתי"ט על הר"מ וק"ל למה לא יטמא באוהל כו' @44כבר@55 ראית למעלה ששבוש הוא.

### @22משנה ה

@11נאמנין לומר קברנו שם כו'. @33היינו בבית הטומאות דסליק מניה. ואע"ג דסתמא מקום קבר הוא. וכמוחזק דמי. (מיהא ודאי לא הוי) מהימני למימר לא קברנו. ואפ"ה בעי הוכחה גמורה. אבל במקום שלא הוחזק כלל בטומאה. פשיטא דלא שייך נאמנות לטהוריה. ולא צריך כהן ותרומה להוציאנו מידי ספק. @44השתא@55 איכא למידק ארישא. מאי נאמנים לומר קברנו. בלא סהדותייהו נמי מחזקינן ליה בטומאה. @44וצריך@55 לומר דבלא אמירה דידהו. אע"ג דמטמינן לבית הטומאות דידהו. מ"מ מספקא לא נפקא. וכי מסהדי עליה. משוינן לה טומאה ודאית. למשרף עלה תו"ק. וכן בכ"מ שיאמרו קברנו. מהימני כה"ג.

@11נאמנין על ציון קברות @33כיון דכתיבא זהירי כו' @44איברא@55 כותים או שומרונים דהאידנא הידועים בשכם. לפי מה ששמענו והוגד לנו מאחינו בני א"י הבאים אלינו. אינן מאמינין בדברי נביאים. ואינן מחזיקין בשום ספרי נבואה. רק בתורת מרע"ה לבדה (וכן השכל מחייב. שהרי בספר מלכים נזכר גנותם ורעתם למדי) @44ושמא@55 גם בזה נשתנו לגריעות. מאותם הקדמונים.

## @00פרק ח

### @22משנה א

@11על עקבה@33 אחורי כף רגל. עמ"ש בס"ד במהדורה בכלאים פרק ט' משנה ז'.

@11מן החגור ולמטה. טמאה@33 נ"ל דמן החגור דתנן. היינו כמו שדרך החגור להיות שם על הגוף. והוא מתחת הבטן. ובכתוב וחגורה על חלצים. וכמ"ש בכהנים לא יחגרו ביזע. במקום שמזיעין. ותנא לא למעלה מאציליהן כו'. @44ואם@55 היא חוגרת על הבטן כנגד טבורה. אין משגיחין בזה. ואין משערין אלא ממקום שראוי לחגור כנ"ל. ומשם ולמעלה. טהורה. בידוע שאין דם הגוף בא לשם. אפילו ע"י שחייה עמוקה. @44מ"ש@55 תי"ט דאצ"ל מה שמן בית התורפה ולמעלה עד החגור. הוא יו"ד קרת. ההבנה נעדרת. מה לי ממעלה למטה. מה לי ממטה למעלה. היא היא. @44אך@55 מה שהוסיף בסוף לשונו גם מה שתחת החגורה. @44אי@55 אמרינן דין החגור. כולל החגור עצמו. כענין עד ועד בכלל. א"כ כי חשיב מלמעלה. נמי היינו הך. ולא שייך נמי לישנא דאצ"ל. @44אבל@55 לקושטא דמילתא ולדינא. אינו נ"ל להחמיר בכך. ולהכניס מקום החגור בספק.

@11טהורה @33כל הני טהורה דמתניתין. אפי' הכתם משוך. ואפילו הוא יותר מכגריס.

@11וכן בפוליום @33עתי"ט ששכח מקרא מלא. המטפחת אשר עליך. ולא כתיב אשר על ראשך. וממשנה דכלים לא מוכח מידי.

@11כגריס @33עיין שאילת יעבץ (סימן ס"ט).

### @22משנה ב

@11אם יש בה מכה@33 משמע דווקא מכה מבוררת @44לאפוקי@55 כאב בעלמא. לא מהני להתיר אפילו הכתם. כ"ש הראיה.

@11ואפשר @33דכתם חמור באופן זה. שאפילו אם ת"ל כשמרגשת כאב בשעת תשמיש מדוחק השמש. וראתה מיד. שיכולה לתלות דם הראיה במיעוך השמש. לפי שידים מוכיחות ורגלים לדבר יש. @44משא"כ@55 אם מוצאה כתם יותר מכגריס. אינה יכולה לתלות בכאב שהרגישה בשעת תשמיש. ולא מצאה שם באותה שעה. אלא אחר זמן מצאה כתם. כך הוא דעתי. וכך כתבתי במו"ק בסימן קפ"ז. וכן משמע ממעשה דר"ע. דבמשנה הסמוכה. דאל"ה. לשמעינן רבותא. ועשי"ע (סנ"ה).

### @22משנה ג

@11דם ולא כתם@33 עתי"ט וק"ק כו' (ואפילו) וא' לי לתרץ מהא דא"ש בדקה ק"ע כו'. @44הו"ל @55לאתויי מתני' דפ"ט לקמן. דה"נ מוכח מדר' נחמיה. דס"ל כהא דשמואל. וכמש"ל בס"ד.

@11כל דבר שאינו מקבל טומאה@33 עיקרא דהך מילתא. @44נ"ל@55 משום דכתמים דרבנן. כדבסוף פרקא דלעיל בעובדא דר"ע. דמדאורייתא אינה טמאה עד שתרגיש בבשרה. הילכך ע"י עילה כל שהיא. טהרו הכתם הנמצא. אע"פ שאין לה במה לתלות ודאי. @44ונראה@55 דצרפו לזה. משום דאפילו בדקה קרקע עולם וישבה עליו. מ"מ אינו נבדק יפה. שאין יפה לבדיקתה אלא בגד של פשתן וצמר. ושל מילא פרהבא. כמ"ש בשל מונבז. וכי בדקה בשאר דברים. אימור לא בדקה יפה. ומכלל ספקא. לא נפקא. הדר הוי ליה ספקא דרבנן ולקולא.

## @00פרק ט

### @22משנה ו

@11ז' סממנין@33 כ' תו' ה"ה בכבוס טוב. @44היינו@55 ודאי ע"י בורית מלאכותי (שקורין סאבו"ן. או זיי"ף) כי כיבוס דידן. ובהדיא אמרינן צפון צבע נמי מעבר (וכן קבלתי מאמ"ה ז"ל. שהוא הבורית המעשיי שלנו. והא קחזינן נמי. דמעבר הכתם בטוב) א"כ אין כבוס טוב ממנו. @44אבל@55 הוא אינו מועיל כלום בהעברה על הכתם. שאם עבר או דיהה על ידו. כדרכו. מ"מ אינו אלא ספק. דהא צפון צבע נמי מעבר. וכן אם עמד בעיניו. עדיין לא יצאנו מידי ספק. שהרי כיון שאינו חזק להעביר הצבע. כמו שהיה ראוי לפי טבעו. א"כ אפשר ג"כ לא הגיע למדרגת הנקיון של ז' סממנין. כי אע"פ שלא עבר על ידו. שמא ע"י הסממנין היה עובר. מאחר שהורע כחו של סאבון זה. ולא נתאמת בו מה שהועד על הצפון האמיתי. הנעלם אצלנו. ולא נתבררה לנו עשייתו. על כן נ"ל שלא לסמוך על זיי"ף שלנו במקום ז' סממנין (כאשר שמעתי מפי אמ"ה ז"ל כד הוינא טליא. מהכרח הנ"ל. לפי מ"ש בגמרא דצפון חזק מז"ס. אכן לפי דעתי. עדיין אין זה מוציאנו מידי ספק כנזכר) @44כי@55 מעתה חזרנו לדין המשנה הקודמת. שאין בדיקה כזו מועלת. מפני שעד המכחישה עומד בפניה.

### @22משנה ז

@11לא עשה ולא כלום@33 לא לבדוק ולא לבטל כו' דבלוע שיכול לצאת טמא. תי"ט. @44אע"ג@55 דכבר נתייבש בו. הא תנן לעיל רפ"ז. דם הנדה מטמא לח ויבש.

### @22משנה ח

@11ומעטשת @33דרך מטה. טור. @44ולא@55 אדע מנין לנו לפרש כן דווקא. ועכ"פ נראה לי דעטוש של מעלה לא גרע. שכן דרך אנשים ונשים אפילו ברעיפת דם הנחירים. רגיל לבוא עטוש אף לפניו.

@11ובשפולי מעיה@33 בית הרחם. @44כך@55 פירש"י כאן. וביבמות (דפע"ב) לא פירש כן. עחי"ג שם.

### @22משנה יא

@11נשים בבתוליהם@33 כו' @44נראה@55 לי דמענינא דמתניתין דלעיל הוא. ת"ק סבר כל אשה יש לה דם. בין מעט בין רב. משו"ה אפילו אינה רואה. צריכה לחוש לוסת בינוני (משעה שנראית לראיה. והיינו בוחל) היינו משלשים לשלשים. כיון שראויה לראות. אע"פ שלא ראתה. אימור פורתא ראתה. ומדזוטר הוי. אירכס ולא אדעתה. לפי שאי אפשר לאשה בלי דם כלל. כמו שאי אפשר לגפן בלי יין. אלא כשאינה נושאת פרי. @44ואתא@55 ר"י לפרושי (או לפלוגי) דודאי פעמים אין לה דם כלל. ואינה צריכה לחוש לשום וסת. וזה סימנה. דור קטוע. שאינה הרה ללדת. זה מוכיח שאיננה בת דמים.

## @00פרק י

### @22משנה א

@11תנוקת @33ע"פ רע"ב. שבדורות אחרונים משפשטה חומרת ר"ז כו' אפילו קטנה שלא הגיע זמנה ולא ראתה. לאחר שבעל ב"מ. אין מותר לו לבוא עליה כו'.

@11עיין @33מ"ש הרא"ש. @44אכן@55 לי נראה עיקר הטעם של חומרא זו. שחשו חז"ל לחמוד גדול שפותח מקור דמיה (@44וא"ת@55 אדרבה דם חמוד טהור הוא. עמ"ש בס"ד בחי"ג) כמ"ש תבעוה לינשא ונתפייסה. צריכה לישב שבעה נקיים. ואם אפילו בתביעה בעלמא. ובאשה שכבר טעמה טעם ביאה (דלא תקיף יצרה כולי האי. וכדאמרינן כה"ג בזכר. אע"ג דצערו מרובה) כך. בתנוקת שלא ידעה איש. עאכ"ו שיש לחוש בשעת מעשה. אפילו כבר טבלה. ותו משום בעתותא דמרפיא. כדאמרינן עה"פ ותתחלחל. שפרסה נדה. לכן ראוי להחמיר גם בספק @44ואין@55 למדין מדורות הראשונים. שהיו חזקי טבע. וכמו שמצינו בכמה דברים. אמרו שירדה חולשה לעולם בדורות אחרונים. זה ברור בעיני בעזה"י ודברי הרא"ש בכאן אינן מספיקין כלל.

@11אבל @33דעת ראב"ד פליאה נשגבה לא אוכל לה. מה ראה על ככה. לעשותה כנדה ודאית. גם בטרם ידענו אם ראתה מאומה. ושמא ממשפחת דורקטי היא. אף דלא שכיח. מיהא חומרא בעלמא היא. דאפילו מצא דם. ודאי טהורה מדינא. תלינן במידי דשכיח ודם בתולים. הרי שור שחוט לפניך. הבו דלא לוסיף. לאחזוקי איסור ודאי. בלי שום ריעותא.

### @22משנה ג

@11ביום ראשון@33 לנקיים. שהוא רביעי לתחלת זיבה. בזבה. אבל בזב משכחת לה בשני. שהזב מטמא בראיות כבימים. ולשון רש"י מדויק.

### @22משנה ה

@11מטמא משום כתם @33במשהו. דמקור מקומו טמא. וכת"ו ולא לענין שיהא הדם הנוגע בו טמא טומאת מגע. דאפילו בלא מקור ליטמא אפילו פחות מרביעית. משום דנגע במת. אלא כתם ראיה גמורה קאמר. שיטמא הדם במגע ובמשא כו'. ותמיהני על מ"ש דפחות מרביעית דם טמא משם דנגע במת. התנן רביעית דם שחסר טהור. תי"ט.

@11במ"כ @33אשתבש בכוונת התו'. דלא מיירו מרביעית דם המת. כמו שם באהלות. א"כ. למאי צריך תלמודא. למקור מקומו טמא. והא רביעית דם מן המת. ודאי מטמא אף באוהל.

@11והיינו @33דקשיא להו להתו'. אי ס"ד ברביעית. ומשום טומאת מת עצמו. פשיטא דלא צריך לטעמא דמקור מקומו טמא. @44ואי@55 משום טומאת משקה ע"י מגע המקור. דקמ"ל דטמא בכל שהו. כדקיי"ל משקין לא צריכי שיעור ליטמא ולטמא. אלא מטמאין טומאה קלה בכל שהן.

@11אכתי @33מאי איריא משום מקור דמקומו טמא. תיפוק ליה דנגע במת. ולענין טומאת מגע הקלה. בכל גוונא דינא הכי. אי הכי מאי קמ"ל @44אלא@55 על כרחך הכא במאי עסקינן. בטומאה חמורה. דמטמאה ואפילו בפחות מרביעית. הוא דאצטריך לאשמועינן. והיינו משום דנדון כראיה גמורה. כאילו היתה בחיים. דמטמאה במשהו טומאה חמורה. אף על גב דהשתי לאו רואה היא. ומשום טומאת מת ליכא לטמויי בבציר מרביעית. ומטעם מגע. לא אצטריך לטעמא דמקור מקומו טמא. כנזכר. אלא הא הוא דמהני. לטמויי נמי במשא. אף בבציר מרביעית ובמשהו. כדם נדה דמחיים. משום דמקור מקומו טמא. והיה שם הדם מחיים. כאילו ראתה עודה בחיים דיינינן ליה להך דם. לענין טומאת כתם. וזה ברור. ושמא נוסחא המוטעת בתו' הטעתו לתי"ט. ואין בכך כדי להטעות ולשבש כוונתם. כי כוונת התו' רצויה.

### @22משנה ו

@11ה"ה כמגע טמא מת לקדשים @33עתי"ט מ"ש על הר"מ. @44ולפום@55 ריהטא נ"ל דלק"מ. אלא איתא להא ולהא. התם במעילה. באוכלי קידש מיירי. והכא במשקה עסקינן. דמשקין דקודש ודאי לעולם נעשים שניים גם בט"י. @44תדע@55 שהרי גדולה מזו שנינו פ"ב דטהרות משנה ו'. השלישי שבתרומה פוסל לאוכלי קודש ומטמא משקה קודש. אפילו בחולין שנעשו עט"ק. וטבול יום דפסל בתרומה. ודאי עדיף משלישי שבתרומה. שהרי נחשב שני. וכ"ש במגע קודש ממש. צריכא למימר.

# @88מסכת מכשירין

## @00פרק א

### @22משנה א

@11כל משקה כו'. @33משקין דהכשר. לא בעו שיעור. אלא מכשירין כל שהן. וכן מקבלין טומאה בכל שהן כמש"ל פ"ו מ"ג. @44ונ"ל@55 טופח ע"מ להטפיח מיהת בעו. דבציר מהכי. לא חשיב משקה בכל דוכתא.

@11כללא @33דהכשר. מים מחוברים אינם מכשירים. ותלושים ברצון. מכשירים לרצון. בין בתחלה. בין בסוף. ואם נתלשו שלא ברצון. אינם מכשירים. ולא מקבלים טומאה עד שיתחשבו. זולת אינם נחשבים משקה בשום ענין. לא לטומאה ולא להכשר אוכלין. משהוכשרו האוכלין רגע אחד. אפילו אח"כ מיד נגבו המים מעליהם. והרי הם יבשים. מקבלים טומאה. והלחים מן המשקין הבלתי מכשירין. אפילו משקה טופח עליהם. ונגע בהם הטמא. לא נטמאו. לא המשקין. ולא האוכלין.

@11בכי יותן@33 אם נפלו על האוכל בתלוש. כדאמרינן בת"כ שאם אתה אומר מחוברין טמאין. כו'. אין לך מחוברין שאין שרצים מצוים אצלם. @44צ"ע@55 דהא אינן מטמאין במותם. ולא שכיחי דנגעי אלא בחייהם. וצ"ל דאי אפשר ליזהר בהן.

### @22משנה ב

@11להשיר ממנו משקין@33 נ"ל דאחשבינהו ע"י מעשה. אע"ג דלא צריכי ליה. @44והא@55 לא דמיא לכאורה. אלא לכדי שלא ילקה הכותל. הכא נמי לא קבעי אלא שלא יפסידו את האילן ופירותיו.

@11אפילו @33הכי מחמת מעשה דעבד בהו. אתחשבו וכן לקמן מ"ה ודוק.

@11ונפל @33לשון תי"ט הרע"ב העתיק ונפלו כו' וכן הר"מ כו' כתב כ"מ כו' אם נגעו באותן מים פירות תלושין לא הוכשרו. כו' לפי שלא נתכוין שיפלו כל אותן זרעים ע"כ. @44צ"ע@55 מאי איריא לא נתכוין. עיין לקמן פ"ד מ"ג בתי"ט. בת"כ שהביא רש"י פ"ק דחולין.

### @22משנה ה

@11הסיקרין @33יש לפרש שהם המסורות. המראים האוצרות לאנשי החיל. כדאמרינן ההוא דבעי אתוויי אתיבנא דחבריה. וסיקרין מלשון נסקרין בסקירה אחת.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11זיעתו טמאה@33. כלומר מכשרת.

### @22משנה ב

@11מרחץ טמאה@33 של מים שאובין. @44כלומר@55 לפי שהן שאובין. משו"ה מקבלי טומאה. דאי במרחץ של מים מחוברין. כגון חמי טבריא. או של מקוה טהור שהוסק. ליכא לאשכוחי טומאה.

@11גסטריות @33ע"פ רע"ב (לקוח מפיר"מ).

@11ולי @33נראה שהן שברי כלי חרס. שעדיין ראוי לתשמיש אדם. קרוי גיסטרא. ובר קבולי טומאה הוא. כההיא דתנן פ"ו דמקואות מ"ו.

@11בזמן שקדמו מי שפיכות@33 אז מתבטלים בימי גשמים שרבו עליהם ושטפום. לפי שמי גשמים מטהרים את הטמאים בשטיפה. כדתנן פ"ק דמקואות. מאימתי היא טהרתן כו'. @44אבל@55 קדמו מ"ג למי שפיכות. כבר נעשו מכונסים. וכשבאו עליהם מי שפיכות אפילו כל שהן. טמאום. @44והכ"מ@55 אזיל בתר אפכא. וערבב שני ענינים שונים. @44גם@55 לא ידעתי במה נסתבך הראב"ד. והמשנה פשוטה וברורה בטעמה.

### @22משנה ה

@11מחצה על מחצה@33 כו'. @44הך@55 בבא ודבתרה קשיאן. מכדי ספקא דרבנן הוא. לקולא מבעי לן למיזל. כמו בכל דוכתא. @44וצ"ל@55 דמחצה על מחצה אלים מספק דעלמא. דלא ידעינן אי רובא. אי מחצה. ואזלינן לקולא. משום דילמא איסורא מעוטא הוי. @44אי נמי@55 בספקא דדינא והלכתא. דליכא למיקם עלה דמילתא. הולכין בשל דבריהם להקל בכל מקום. משא"כ במחצה. דודאי לאו מעוטא הוא. אזלינן בכל דוכתא לחומרא. וצ"ע בפ"ק דעירובין. ובהשוחט בפלוגתא דמחצה על מחצה. ופ"ז דשקלים.

### @22משנה ו

@11מצא בה ירק@33 נקט ירק בדווקא. משום דניכר בו אם נלקט היום. כי אותו שנלקט מאתמול. נכמש הוא היום. (כדאיתא גזרה משום ירקיא) לאפוקי פירי. דאין ניכרים אם הם בני יומן. אף במחצה על מחצה. מותרין מיד. דאע"ג דספק מוכן אסור. היינו בחד ספקא. כגון גוי שהביא דורון לישראל. אף בעיר שרובה ישראל. אבל במחצה. דהו"ל ס"ס. ספק אם נתלשו היום. ספק אם בשביל ישראל. שרי אליבא דכ"ע. כך נ"ל לפום ריהטא. ועמו"ק (סתקי"ז) ודוק.

@11נמכר @33צ"ע למאי תנייה הכא. טפי מכל הנהו בבי דלקמן. פת בשר פירות. @44שמא@55 י"ל דבנמצא בשוק. לא גזרו. כיון דלא ידע מי הביא ירק זה. לא שייך למגזר שמא ירבה להביא בשבילו היום. וסברא יפה היא. אלא משום דחדת היא לי. מסתפינא למימרה מדעתאי.

### @22משנה ז

@11אחר רוב המשליכין@33 ולא קאמר בהדיא אחר רוב גוים. שהם המשליכין ודאי. משום דבלשון זה כייל נמי כותים. דשמעינן ליה לר"י מ"ד פ"ו דנדה. בנפלים שלא היו קוברין אלא משליכין. משא"כ תנוק. אפילו נכרי אין דרכו להשליכו. כמ"ש שם ובסוף אהלות. כ"ש כותים. א"כ זה ששינה. על כרחנו א"א לילך בו אחר רוב גוים. אלא צריך לילך בו אחר המשליכין. אפילו אינם אלא מעוט דמעוטא.

@11מחצה @33כו' עתי"ט עד וכתו' תימה. כו'. @44עחי"ג@55.

### @22משנה ח

@11ראוי @33לבקש צריכותא לכל הני בבי. ולא רחוקה היא. ישמע חכם ויוסיף לקח.

### @22משנה י

@11אם רוב נכרים ודאי@33 ר"מ לטעמיה כו'. והיינו דסיים הר"ש ואפילו יש קנין. מ"מ ודאי אינו מעושר הוי. תי"ט. @44ולא@55 ידענא למאי מהני האי ודאי. אם לא שנאמר אפילו למ"ד יש קנין. מדרבנן מיהת חייב.

@11וישראל אחד מטיל לתוכו דמאי @33כשבודאי ידוע שישראל אחד מטיל לתוכו. ומ"מ לא ידענא טעמא מאי. דאפילו ודאי תרומה עולה באחד ומאה. ותרומת מעשר אינה אלא אחד ממאה. נמצא כשיש עוד מנכרי אחד בלבד. שנתבטלה. כו'. תי"ט.

@11דבריו @33תמוהים מאד. ולא ידע מר דטבל אוסר בכל שהו במינו. והכא דבודאי עסקינן כמ"ש. א"כ לא מיבעיא כי מתהני מכוליה בבת אחת. פשיטא אין הטבל עולה אפילו באלף של חולין ודאין. אלא אפילו אם לוקח קצת ממנו. חשוב ודאי. דכל היכא דליכא תרי ספיקי. כודאי דיינינן ליה. עמ"ש בס"ד ריש דמאי. על כן אין מקום לכל מה שכתב כאן.

## @00פרק ג

### @22משנה ד

@11וטננו@33 נתלחלחו. @44נראה@55 שעל שם זה נקרא הטיט הלח. טינא בארמית.

### @22משנה ה

@11אינו חושש@33 כו'. ה"ק אם נתן בה חטים. אינו חושש שמא טננו. רע"ב. @44פירושו@55 זה לקוח מהר"ש. ואינו נראה לי כלל. כלפי לאיי ולא כל דכן הוא. אם לעיל מ"ד במרבץ ביתו. חששו. כל שכן בגורן. דשכיחי חטים. ואפילו מספקא. הוה לן למיחש טפי מבבית. כל שכן בודאי נתן שם חטין. ומה טעם בזה לומר שאינו חושש אם טננו.

@11ושכתב @33תי"ט דבבית שכיח טפי שיטננו.

@11מנליה @33הא. וצריך שיקנה לו אוהבים שיעידו ע"ז @44אע"פ@55 שיכולני ליתן קצת תבלין לחלק בין בית לגורן. דבית סתמא ניחא ליה בטנינה. אי משום החטין דקבעי למכרן או לבשלן. ומעתה הרי הוא לותתן. כי לחטים יפות הוא צריך עכשיו. וכן הרבוץ יפה לבית. להשכיב העפר והאבק. וללחלח האויר. משא"כ בגורן דניחא ליה טפי בפירות יבשין לעולם. כי קודם דישה. פשיטא צריכין להיות דווקא יבשין. ואם נתרככו בשיבלין. נפסדים אח"כ בדישה. וכן אחר שנדושו ועשאן כרי ואוצר בגורן. כל כמה דיבישן. טפי מעלו. לפי שהן מתקלקלין בודאי. כשמונחין צבורין והן לחין. @44ואי@55 משום שגם לקרקע נגובה וחרבה הוא צריך בגורן. כדי לדוש עליה. וכל מה שהיא קשה. יותר טוב. משו"ה לא הוי דניחא ליה. אפילו נתן שם חטין ודאי. @44מ"מ@55 אינו נראה בעיני. אלא מתניתין סתמא כפירושה. דדווקא כשכיבד הגורן וריבצו. ולא נתן שם חטין אח"כ לטנן בהא קמ"ל רבותא. אע"ג דדרך הגורן להניח שם משנה לשנה. ס"ד דניחוש דילמא לא כיבד יפה. וכי משכח בתר הכי חטים. נחזיק להו במטוננים משעה שריבץ. ואומר שכחינהו ולא אדעתיה. ודוק.

### @22משנה ז

@11א"א שלא לשמוח@33 והא דלא שקעום במים. מפני שטרודים לעבור את הנהר.

@11והוא @33עצמו טעמו של ר"י. דס"ל שמחה גרידא. לא מהניא. מדלא עבוד מעשה.

@11אלא אם עמד והדיח@33 אבהמתו לחוד קאי וכדמפרש.

@11ובבהמה טמאה@33 כו'. @44נ"ל@55 היינו סוס ופרד גמל וחמור. שסתמן לרכיבה הם עומדים. ודרך בעליהם להשגיח עליהם. שתהיינה רגליהם רחוצות ונקיות. שלא ילוכלך בהן הרוכב עליהם. משא"כ שור ופרה. אם עסוקין במלאכת החרישה. אין אדם מקפיד על נקיון רגליהם. וצ"ע בכלב.

@11ועתי"ט @33בדברי מהר"מ. דבבהמה טהורה העומדת לאכילה אינו חושש כל כך. אם יהיו רגליה מלוכלכות ע"כ. @44ר"ל@55 שסוף בהמה לשחיטה ולהפשיטה עומדת. ואי נמי קיימא לרדיא. פשיטא דלא קפיד כנ"ל. אבל בהמה טמאה דסתמא קיימא לרכיבה או למשא. ודאי קפיד אלכלוכן. בבני משא ודאי איכא קפידא טובא. לפי שקשה על הבהמה לישא כשרגליה מוכבדות ממשא הטיט הדבוק ברגליה ונסרך בה. כ"ש בסוס שמונעו מלרוץ. וגם ליפותו הוא צריך ככתוב וכשנוי משא"כ בטהורה כדאמרן.

### @22משנה ח

@11וברגליה@33 ואינן מלאות טיט. להכי לא תלי בשמח. כדלעיל.

## @00פרק ד

### @22משנה א

@11השוחה@33 נראה שהוא בשי"ן ימנית. מענין וישח אדם. שחה לעפר. לא בשי"ן שמאלית. מענין כאשר יפרש השוחה.

### @22משנה ב

@11אפילו אב הטומאה@33 ואמרינן לעיל דמשקין טמאין מטמאין לרצון ושלא לרצון. אפ"ה אינן מכשירין. כיון שירידת הגשמים עליו. היתה שלא לרצון רע"ב. @44ר"ל@55 שטומאת הגשמים היתה שלא לרצון. וכי אמרינן משקין טמאין מטמאין שלא לרצון. היינו כשתחלתן לרצון. @44וצ"ע@55 אי הכי מאי איכא בין משקין טמאין לטהורין.

@11אם נער@33 עמ"ש בס"ד בריש מכלתין. גבי אילן.

### @22משנה ד

@11שהוא מושיט ידו@33 והפירות טהורין. לא הוכשרו. @44ואם@55 היה טמא. לא נטמאו.

@11ובה"א יערה@33 צ"ע מ"ש מהא דלעיל (מ"ב) אם נער בכי יותן. דסתמא תנן. ועמש"ל בריש מכלתין גבי המרעיד את האילן.

### @22משנה ו

@11והוא טהור@33 אם העלהו טהור (ולא נגע בנדה) טהור.

### @22משנה ז

@11פשט מי שהיו ידיו טמאות ונטלן ידיו טהורות@33 אם בא לאכול פת חולין. אבל לפת מעשר. טמאות. נ"ל @44ובכן@55 תתכן הגהת מהר"ר וואלף גרמייזא. וקדחי ליה תי"ט במלי דכדי. בגילא דחיטתא. דקסבר הידים טהורות לענין הפירות נשנו. ולא כן הוא. דאי הכי טהורות טהורות. תרי זימני למה ליה. אלא ודאי כדפרישנא.

@11אם חשב כו' ידיו טהורות@33 אף לפת דמעשר כך נראה לי.

### @22משנה ח

@11ופשט אב הטומאה את ידו לתוכה טמאה@33 דכלי מקבל טומאה מאב הטומאה. ולא עלתה לו טבילה כו'. שהמים שבתוכה חוצצין בינו ובין המקוה. @44עתי"ט@55 שהחליט לעקור נוסחא זו. וכ"ד הר"א וכ"מ. @44ולי@55 קשה הדבר לשמוע. לא בלבד מחמת אחריות לשון שלם (שלא נחשדו סופרי המשנה. להוסיף בה מדעתם דבר) כי כבד הוא לסבלו. אלא שלשון המשנה מסייעו לקרבו. לא לדחותו בשתי ידים. כי לפי הבנתם. למאי נ"מ תני שהיא מלאה מים. דלדידהו הוי לישנא יתירא לגמרי. דמדי אריא אלא מפני שאין לה טהרה במקוה. א"ה ליתני הכי. קדרה שהיא נתונה לתוך המקוה. תו לא. אמאי נסיב תנא מדי דלא צריך ליה כלל. @44הילכך@55 נ"ל נוסח פירוש הר"מ עיקר. אלא שהשמיט בו המעתיק מלה אחת. וכך צ"ל. לפי שהמים שבתוכה (אינם) חוצצים. וה"פ דמתניתין. קדרה מלאה מים נתונה במקוה להשיקם. שאפילו מים צפין ע"ג רק כל שהו. נטהרו. וקס"ד אם פשט אה"ט ידו לתוכה. ולא נגע בקדרה עצמה. לא תהא הקדרה טמאה. מפני שהמים חוצצין בין ידו לקדרה. ומי המקוה אינם מקבלים טומאה. והו"א דמים שבקדרה כיון דמחוברים לה. הרי הן כמוה. ולא נטמאת קדרה. קמ"ל דמימי הקדרה עדיין הן חשובין תלושין לענין זה. כיון שעומדים בכלי בפני עצמן. ולא נתערבו במי המקוה (אע"פ שנדבקו בהם. לא חשיבי מעורבין. דוק ותשכח דכוותה) במלתייהו קיימי. מיטמאין ומטמאין הן כמתחלתן. ואע"פ שמשיקין בקדרה מים של מגע טומאות. והמים טהורים. וקדרה טהורה. משא"כ באה"ט אין ההשקה מצלת הכלי. אע"פ שהן עצמם נטהרים. כך נ"ל נכון. דוק בריש מקואות.

@11ושאר כל המשקין טמאין@33 דלא חשיבי מעורבין (דלבטלו ברובא דמי מקוה. כדלקמן מ"י. דשאני הכא) כדפרישנא. דאפילו מים שבכלים אינם מתערבים עם מי מקוה. אע"פ שמי מקוה עולים על גביהם. כ"ש שאר משקים. דלא מתבטלי בהו כה"ג.

### @22משנה ט

@11הממלא בקילון@33 צ"ע מ"ט חשובין מימיו תלושין. על כרחנו נאמר דפירושו כמשמעו. שאדם דלה המים ושפכם לקילון. שכן הוראת לשון הממלא בלי ספק. וכן ראיתי אח"כ בפירוש הר"מ. והוסיף לבאר שהקילון הוא תעלה של עץ או חרס.

@11ולע"ד @33אין צריך לכך. עיין ריש מקואות. ותמיהני מסתימת רע"ב ושתיקת תי"ט.

@11אם נגבו@33 עתי"ט משם הכ"מ אליבא דראב"ד עד ומ"מ יש להעמיד כגון שהשליך פירות בקילון ולא ידע אם היה בו כדי להטפיח. ע"כ. @44וצריך@55 לפרש א"כ. @44אם נגבו.@55 שרואה עתה שאין בהם כדי להטפיח.

@11כ"ע @33הכ"מ אליבא דרמב"ם. שאפשר לדחוק ולומר דמעיקרא אין בדעתו שיהו כתלושין ברצון כו'.

@11הרי @33כאן מלין ע"ג מלין. ואפילו אמר כן בפירוש. מחשבה אינה מוציאה מיד מחשבה. כל שכן אשר לא חשב ולא עלתה על לבו. מי איכא למימר הכי.

### @22משנה י

@11אע"פ שהוציאם כו' טהורין @33שהעצים אינן מקבלין טומאה. @44ונסתלק@55 פשיטא דתי"ט. והא אשכחן עצים דבני קבולי טומאה נינהו. עיין פרק ד' דזבחים.

## @00פרק ה

### @22משנה א

@11ואם כמשחק עמו@33 נראה דהיינו שמתאבקים יחד. לראות מי יגבר. וישליך את חברו לנהר. א"כ סבר וקבל. והוי דניחא ליה.

### @22משנה ג

@11רש"א בכי יותן @33נל"ל הטעם דאע"ג דלא ניחא ליה שירד הדלף לתוכן. מ"מ כיון דבללן שלא יהיו מים הרבה במ"א כו' חשיב ניחא ליה. מהר"ם. @44דכוותה@55 איכא טובא פ"ק.

### @22משנה ה

@11ואת שבאבן@33 כו'. מ"ש תי"ט בשם מהר"ם. אם פשט טמא ידיו ונפלו מן המים. מים שעליו טהורים. @44לא@55 הבינותיו.

### @22משנה י

@11מצונן לחם@33 הר"מ פירש לפי שעמוד המשקה יתחמם כו'. שהעשן העולה מן החמין משקין הוא חשוב. @44קשיא@55 לי אי הכי. אפילו מחם לחם נמי. וכ"ש כשהתחתון כחו יפה. לא ידענא טעמא דת"ק. @44ושמא@55 משום דהבל מוציא הבל (כדאמרינן בכירה) ואינו מניחו להכנס. לכן העליון דוחה את התחתון (דכה"ג ודאי עלאה גבר) ואינו מניחו לעלות. שהנצוק מכביד עליו. ונפסק עמו. ואינו חוזר לאחוריו.

### @22משנה יא

@11אם הזיעו ידיה הקדרה טמאה@33 לפי שההבל מחבר. כגון מערה מצונן לחם. ודבר תימה הוא כו' אכתי כו' איכא לדמויי למחם לחם דטהור כו' תי"ט.

@11ואמינא @33אנא מי דמי. התם הנצוק היורד מלמעלה כבד הוא. ובא להתחתון ונוגע בו. פשיטא אין חילוק בין אם הוא חם או צונן. מכל מקום מטמא הוא את התחתון. שנגע בו. מה שאין בכאן. שאין כאן נגיעה ממש. אלא ע"י הבל המחברן. @44איברא@55 הר"ש שפיר קאמר. ולא אייתי ראיה אלא על ההבל העולה. שדינו כממש. ומטמא לטהור. הא ודאי שמעינן מהתם. והא הוא דצריך למילף מכה. מ"ט הקדרה טמאה. אע"פ שלא נגעה בה. ולא ירד לתוכה משקה טמא. אפ"ה מטמאים ידיה את הקדרה. כאילו נגעה במשקין טמאין. ודוק.

## @00פרק ו

### @22משנה ב

@11בשביל שימתונו כו' @33 וכתב מהר"ם דלא נתכוין כו' אלא שיתלחלחו מן האויר. @44כלומר@55 שלא יתייבשו ויתקשו כעץ. אבל אין דעתו שיפלו עליהם מים. שרטיבות חיצוני ולחות רב. רע להם מפסידן ומרקבן.

@11בלחים @33רטובים מחמת עצמם. שנלקטו מקרוב.

### @22משנה ג

@11כל הדגים בחזקת טומאה @33לפי שהם מוכשרים במים כו'. @44אע"פ@55 שבעודם חיים לא מקבלי הכשר. כמו שאין מקבלין טומאה. אלא שיש לחוש כי גם אחרי מותם עדיין משקה טופח עליהם. והרי הוא תחלתן לרצון. כדי שלא ימות הדג מהר קודם קריעתו. שאז הוא מקולקל. ואינו ראוי למאכל אדם. הילכך ניחא ליה במים שעליו שבהם חיותו. וכיון שיבש כסלע בין סנפיריו. הרי הוא כמת. אבל אם נתייבש לגמרי מגבו (קודם שיבש כסלע בס"נ) אין מועיל בו הכשר הקודם. מאחר שכבר כלה לחות המים שנפלו עליו עודהו חי. בטרם נעשה אוכל. אלא דבסתמא מוקמינן ליה. בחזקת לחותו כשהיה. היינו דדייק תנא ואמר בחזקת טומאה. ר"ל העמידם על חזקתם.

@11ומ"ש @33הרע"ב והטמא והטהור. לישנא דקרא נקט. @44ותו@55 דלא כדי נסבה. אלא כי היכי דלא תימא דמזהר זהיר בהו המוכרם. שלא יגע בהם הטמא. קמ"ל דלא אפשר להבדיל בין הטמא והטהור הבאים לקנות. הילכך אפילו אמר שמרתים ממגע טמא. לא מהימן אפילו הוא חבר. דאנן סהדי דמשקר.

@11מפני שהן מפקידין אותם@33 גרסינן. דכל הפירות מפקידין אצל ע"ה הר"ש @44קשיא@55 לי. מה טעם בזה. ומאן לימא לן דשפיר עבדי. אטו ממקלקלתא נילף. אע"פ שיכולני לדחוק ולמצוא לו טעם. אינו ערב לחכי. ומאי פסקא. ולא אשתמיט תנא לאשמועין כה"ג. ומאי שהן דקאמר. דתלי טעמא במנהגא דעלמא. לא אשכחנא דכוותה. דתלי תנא תניא בדלא תניא. @44אבל@55 בר מהא ק"ל טובא. הא איברא אפכא שמעינן לתלמודא בבכורות. שהלוקח ציר מע"ה. משיקו וטהור. הרי מבואר שאין ע"ה נאמן עליו. והוא בחזקת טומאה אצלו. @44ואין@55 לומר התם בסתם איירי. א"ה מאי איריא ע"ה. נימא ציר טמא משיקו. וטהור ממ"נ.

@11עם @33שיש לדחוק וליישב. אינו נ"ל. גם בשלהי ההיא שמעתא מוכח. דמשום חשדא דע"ה נגעו בה.

@11לכן @33נ"ל בע"ה הענין הוא בהפך מדעת ר"ש. אלא כך הוא הפירוש. על כולם ע"ה נאמן בשלו. ולוקחין אותן ממנו יבשים. כמ"ש פרק ב' דדמאי. ואינו לוקח ממנו לח. אבל לוקח ממנו יבש. ונאמן לומר לא הוכשר. כך הוא הדבר כאן. חוץ מדגה. מפני שהיא בחזקת טומאה. ר"ל מוכשרת. דמפקידים אותה אצל ע"ה. והוא אינו נאמן לומר לא נטמאו. כמ"ש שם בדמאי. זה הפירוש הוא כפתור ופרח. מסוד ה' ליראיו.

### @22משנה ד

@11שבעה משקין@33 בד"ה הם בסוד ז"ס הבנין. שהם פירות האילן העליון. ומתחיל בגוף אילן עץ החיים (מילוי יה"ו עולה ט"ל. י"פ עולה שמים. היינו טל שמים) והולך לימין ולשמאל. ומסיים בנו"ק בדיוק נפלא. המ"י.

@11משקין הן@33 כל עוד שהן לחין וזבין. לאפוקי הקרושים. יצאו מתורת משקין. ונעשו אוכלין.

@11המים @33אפילו הרעים לשתיה. כחמי טבריא ושאר מים מרים מלוחים וחמוצים.

@11והשמן @33פשוט דהיינו נמי דווקא שאין לו שם לווי. לאפוקי שמן שומשומין שמן אגוזים וצנונות ודומיהם.

@11ודבש @33שנאמר ויניקהו דבש. והא דכתיב אכלתי יערי עם דבשי. מתוקם בדבש תמרים. @44ותו@55 כיון דאשכחן דהוי משקה. אע"ג דזימנין כתיב ביה לשון אכילה. לית לן בה. משום דשתיה בכלל אכילה. @44ועוד@55 דבש ודאי זימנין הוי אוכל..

@11ודבש @33דבורים. שא"ל שם לווי. כתי"ט וקשה הא דבש סתמא דבקר' דתמרים הוא. @44ר"ל@55 משום דמוקמינן לקרא דדבש. דכתיב גבי שבעת המינין בדבש תמרים. @44ולק"מ@55 התם דבר הלמד מענינו הוא. דכתיב ארץ זית שמן ודבש. יגיד עליו רעו. דבגדולי קרקע הוא. וכעניניה דכוליה קרא. דכולהו שבעת מינין גדולי קרקע נינהו. לאפוקי דבש דבורים. דלאו גדולי קרקע.

@11איברא @33בעלמא. היכא דכתיב דבש סתמא של דבורים הוא. כגון הלך דבש. ודכוותיה זבת חלב ודבש. אפשר נמי הכי הוא. אע"פ שפרשוהו ג"כ בשל תמרים.

@11ודבש דבורים@33 לענין מ"ש תי"ט. שאפילו קרוש. עמו"ק א"ח (סקנ"ח).

### @22משנה ה

@11מי חלב@33 ולא זכר את החמאה. @44נראה@55 שדין אוכל יש לה. מפני שהיא קרושה (אע"פ שהיא רכה. מ"מ אינה נמחית. וכל המשקין הקרושים א"ל דין משקה) @44אצ"ל@55 גבינה. שאפילו נמחית אין לה דין משקה. @44וכן@55 המלח המתבשל מן המים המלוחים. או ממשרפות מי הים. אע"פ שהוא תולדות המים. פשיטא שאין לו דין מים להכשיר את הירקות והפירות. שדרך לסופתן במלח. כמו ששנינו במעשרות. סופת באבטיח. כך נ"ל.

@11מיהא @33אכתי מספקא לי. בחמאה ומלח שהומחו תחלה עד שזבו כמשקה. ונפלו על האוכלים. אם מכשירים. אם לא.

@11והמוהל @33עיין פ"ד דעדיות.

@11דם השרץ כבשרו@33 לכאורה משמע. דשאני דם שרץ. מדם דגים. @44אבל@55 באמת נ"ל. שדין דם דגים לענין הכשר. כדינו לענין איסור אכילה. אינו חלוק מבשרו. אלא של דג טהור. מותר באכילה. ומטמא טומאת אוכלין (שאינו משקה) ושל טמא. הרי הוא בכלל דם שרץ. וכן דם חגבים. כיוצא בו. שכולם בכלל שרץ. ולוקין עליהם. זה משום שרץ המים. וזה משום שרץ העוף.

### @22משנה ו

@11הדלעת @33במחובר קרוי דלעת. דוק ותשכח.

@11ואם @33שוב נתלשה. ועדיין משקה טופח עליה. אינו מכשירה. אם ידוע שלא נפל עליה משקה אחר בתלוש כי אם זה. @44עוד@55 נ"ל דנקט דלעת. משום דשיעא ואקושא ולא בלעא. משא"כ שאר פירות. דילמא לא סגי להו בגרידה.

@11עוד @33פשוט הוא לדעתי. דאגב אורחא בעי לאשמועין נמי דינא לענין איסורא. וכי הא דאמרינן פכ"ה. גבי סכין שחתך בה בשר. וחתך בה קשואים. גריד לבי פסקיה. ה"ה כאן קמ"ל דשרי אף באכילה. ע"י גרידה בעלמא (שלשון טהור כולל גם המותר. כמ"ש הרבה) וזה אינו אלא דווקא בקישואים ודילועים. כמ"ש שם. והרי זה ישר ונכון @44גורדה@55 בדלי"ת. מן להתגרד.

### @22משנה ז

@11חלב הזכר טהור @33ונ"ל שאסור הגדול לינק ממנו. כמו חלב האשה. מטעמא דכתב הרא"ש. דאתי לאחלופי בבהמה טמאה.

# @88מסכת זבים

## @00פרק א

### @22משנה ב

@11ר' ישמעאל אומר כו' רע"א @33 כו' דוגמא לזו המחלוקת ריש עירובין. @44שוב@55 ראיתי בפיר"ש שמביא מתוספתא דמטי בה נמי משום תלמיד אחד של ר"י. וה"ז דומה בדומה ממש.

### @22משנה ג

@11עיין @33לשון רע"ב ל"ש לענין קרבן כגון ראה ג' ראיות. @44ר"ל@55 והפסיק יום טהור ביניהם. שלא היו שלש הראיות רצופות.

### @22משנה ה

@11שהן כדי שתי טבילות@33 ושני ספוגין. והוא שראה אחת בתחלת השעור כו'. והיינו דכתב הר"מ שיעמוד הזוב שיעור שיהלך אדם כו' הדרך ההיא. כבר ראה ג' ראיות בזמניהן כו'. והכי איתא בת"כ כו'. ובתוספתא שהביאה הר"ש הגירסא משובשת. ע"כ לשון תי"ט. @44ואין@55 בו הבנה ישרה. כי הר"מ קאי ע"ל המשנה ראה ראיה אחת מרובה. כלומר רצופה. והוא שאמר הר"מ שיעמוד הזוב. כלומר שיעמוד בזיבה וימשך בה השיעור הזה. ממילא כבר ראה ג' ראיות בזמניהן ודאי. מאחר שהתמידה הראיה משך זמן זה בלי הפסק (אולי הבין תי"ט לשון יעמוד. דקאמר הר"מ. שיפסוק. כמו ויעמוד השמן. דקרא. וזה שבוש הבנה).

@11אמנם @33התוספתא שהביאה הר"ש. פירשה חלוקה חדשה. שלא נזכרה במשנה זו וענינה. שראה ג' ראיות במשך זמן כזה. הנזכר כאן במשנה. אבל הפסיק ביניהם. שלא ראה ראיה אחת מרובה נמשכת כל הזמן הזה. אלא אחת בתחלתו. ואחת באמצעו. ואחת בסופו. קמ"ל כמה יהא ההפסק הגדול שביניהם להחשבם שלש. ושעורו של הפסק קטן. לשיחשבו ראיה אחת. וזה הענין לא נזכר במשנה. @44ותי"ט@55 הרכיב שני הענינים יחד. ואינם עולים בקנה אחד. גם לא ידעתי מה עול מצא בתוספתא שהעתיקה הר"ש. וצ"ע בת"כ.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11הכל @33לאתויי תינוק. כתב תי"ט ונ"ל דהוי כעין מיעיט אחר מיעוט כו'. דהא איש משמעו בן י"ג. כדתנן פ"ה דאבות ע"כ. @44הו"ל@55 לאתויי ההיא דתנן בפירוש ר"פ בן סורר. כי יהיה לאיש בן. בן ולא איש.

### @22משנה ג

@11רי"א יומו@33 עתי"ט שכתב שעמד מרעיד ומשתומם איך שכחו משנתנו. @44ולא@55 ידעתי למה חרד עלינו כל החרדה הזאת. לו הונח ששכחו אף אם לא ידעוה. מדוע ישתומם אדם גדול על כזה וכיוצא בה. כשגגה שיוצא מלפני השליט. והנא מצינו גם באמוראים מי שאליהו היה מצוי אצלו ואמר בארבעה ל"מ כו'. @44איברא@55 תו' התם. אספרי סמכו בהאי. והתם לא אדכר מדי. מר"י דפליג. משמע דד"ה היא. @44ושמא@55 מגמרא דנזיר פליגי ר"י כה"ג. בש"ז דזב. הועתק לכאן בטעות. א"ד הכא ריה"ג הוא.

## @00פרק ג

### @22משנה א

@11באסדא @33עפ"ד דברכות.

@11ה"א טמאים מדרס@33 דאורייתא. @44אע"פ@55 שאסדא ונסר כו' דבסמוך. פשוטי כלי עץ נינהו. הנך דחזו למדרסות. טמאין. כדאיתא פרק אלו מומין. וכמ"ש רע"ב רפ"ב דכלים.

@11בסוכה שכחה רע@33 לשון הר"מ בחבורו. בסוכה שכחה רע והיא שנחבא בה כו' תזוז בו. ר"ל כשנחבא אדם בסוכה. כמשמעה בכל מקום. ולטעמיה אזיל. דהכי נמי מפרש פ"ק דמכשירין. @44ופירושו@55 של כ"מ שהעתיק תי"ט. כסבור שגם הר"מ מפרש סוכה כמו שוכה בשי"ן שמאלית. @44אינו@55 נראה ולא כיון יפה בדעת הר"מ. @44וצ"ל@55 לפי דרך הר"מ באילן יפה. ר"ל שהסוכה עשויה בראש האילן.

@11הדלת @33מהר"ם הגיה ונקד הדלי"ת כו' תי"ט. @44ולא@55 משמע הכי. מדעשוין בטיט.

### @22משנה ג

@11אפילו מצד אחד @33אפילו עלו מצד אחד. הר"מ בחבור. @44ואינו@55 נ"ל דוק. ויש לפרש על ענין הקביעות והחבור דסמיך ליה קאי. ר"ל אפילו אינן עשוין בטיט אלא מצד אחד. וכן קבוע במסמר מצד אחד בלבד. דיו. @44ולפירוש@55 הנ"ל קשיא תו. דהו"ל למתני נמי לעיל איפכא. וק"ל.

## @00פרק ד

### @22משנה א

@11במטה@33 במחגרת איירי. לרע"ב לקוח מהר"ש. @44אמנם@55 לפיר"מ ליתא. אלא בהא נמי פליגי ר"י.

@11נוטלת @33לשון יחידה. היא גרסת ר"מ ורע"ב. ואינהו גרסי נמי בזמן שמשאה. דקאי אאשה או אערבה. @44אבל@55 באמת אין פירושם מתקבל. דכשהטמאה נושאת לבדה. מה לי משא כבד או משא קל. ודתי"ט בזה אינם נשמעים.

@11אכן @33הר"ש ומהר"ם גרסי נוטלות. לשון רבות. וכן משאן בכינוי. כך העקר בלי ספק. גם לפי ג"א דלעיל. יתכן משאן ל"ר. דקאי אבגדים.

@11ונפל ככר של תרומה טהור@33 משום דכחה של כסוסטרא יפה. @44ואע"פ@55 שכבר התנועעה ונזדעזעה. לא חשיב לה היסט זב מכחו. אלא מכח כחו. דהיינו הקשת הקול והברתו. הוא המרעיד ומפיל. כמו שנראה בקול חזק. שאפילו כותלי הבית נרעדים מחמתו. בלי שום פגישה בדבר קשה.

### @22משנה ג

@11השדה @33לשון מקרא הוא. שדה ושדות (קהלת ב').

@11ספסלים @33עיין פכ"ב דכלים. ספסל ל"ז. וחמשה גרסינן.

### @22משנה ד

@11פונדיות @33מקובץ מן פונדיא (פכ"ז דכלים) ואפונדתו (פרק הרואה) וגרסינן חמש. ל"נ.

@11ששה כסאות@33 ה"ג. @44ולא@55 ידעתי סבה לחלק הגרסא בין ראשה לסופה. כמ"ש תי"ט. וכסאות מקובץ מן כסא. כסאות למשפט. הילכך ששה גרסינן. וכן להלן על שני כסאות ל"ז.

@11טליות @33אינו לשון רבים של טלית. שממנו יאמרו ז"ל בלשונם טליתות של מצוה וכן הרבה. מכלל שתי"ו טלית שרשית היא. בשקל חנית חניתות (ועיין עזר אור) אבל טליות מקובץ מן טליה (שענינו כמו טלאי ומטלית. שהיו"ד נוספת במשקל משכית) שרשו טלה. בפלס בריה בריות קריה קריות.

@11כרע הזב טהורים@33 מדין משכב (ששוה מגעו למשאו) אבל טמאים במשא הזב. @44כלומר@55 נטמאו מחמת הסטו של זב. שהזב נשאם והסיטם. נעשו ראשון לטומאה. ואין להם דין משכב לטמא אדם ובגדים. אף לא בגדים לבדם. שאין במה שנישא ע"ג הזב אלא טומאת מדף. כדלקמן מ"ו.

@11והיינו @33לאחר שפרשו. אבל בשעת חבורם. הרי הם כאב הטומאה. עפ"ה מ"ב.

### @22משנה ו

@11טמאים @33נעשו תחלה. כדין אוכלין ומשקין. שאינם נעשים אב הטומאה לעולם.

@11הכל טהור@33 עתי"ט עד דאפשר להיות נושא ונישא ולא יאהיל. @44אומר@55 אני דה"ה לכף מאזנים. כמ"ש שם בס"ד. וא"צ למחוק לבר מאהיל. וה"פ כל שהמת נישא עליו כולו בכף מאזנים. טהור. לבר ממאהיל. ר"ל בר ממאהיל. על המת ומאהיל על האדם או על הכלים. שמטמאם. אפילו אינו נישא עליהם. ובמשאו לא נטמאו. חוץ מן האדם שנטמא במגעו של מת והסטו.

@11מדף @33עקרו מנדף. וכן עלה נדף. שרשו נדף. ויעיד עליו הדגש. היותו מחסרי הנו"ן.

### @22משנה ז

@11היתה טלית@33 הכא נקט טלית. שהיא בגד רחב. בכדי שתוכל עמוד עליה בהמה בשתי ידיה או רגליה. @44להכי@55 לא נקט מטלית או טלאי. כמ"ש לעיל טליות. שהן חתיכות קטנות. אפילו אינה אלא שלש על שלש. קרויה מטלית.

@11הסוס מטמא ברגליו@33 אם זב רוכב עליו. הכא נמי איירי שהבהמה עומדת. כדלעיל.

## @00פרק ה

### @22משנה א

@11וכלי שטף במגע@33 אבל לא כלי חרס כדמסיק. משום שכלי חרס אינו מטמא מגבו. @44אבל@55 הכניס ידו או ראשו לאוירו של כלי חרס. נ"ל שנטמא הכלי. דלא אימעיט אלא ממגע. דהיינו מגבו. אבל לא מטומאה הבאה לו מאוירו. שאינה באה לו מתורת מגע.

@11אבל לא במשא@33 וכ"ש שאינו מטמא בהסט. אבל הסט הזב עצמו. לא מבעיא או"מ וכלי שטף. דמטמא. אלא אפילו כ"ח מטמא. ואפילו מוקפין צמיד פתיל (חוץ מפכים קטנים. שאינם באים לכלל מגע) ואצ"ל שמטמא הכל במשא.

@11עיין @33פיר"ש שהביא תוספתא (ומייתי לה נמי רע"ב) אין לך דבר שאין בו רוח חיים מטמא בהסט. שאין מטמא בהסט אלא דבר שיש בו רוח חיים.

@11בידוע @33שאין בהמה ונכרי מיטמאין בשום טומאה. אם כן מה בא לומר בדבר שאין בו רו"ח ושיש בו. כאילו כל דבר שיש בו רו"ח מיטמא בהסט. והא לא שייכא בהו טומאה. חוץ מן האדם בלבד. וכדתנן לקמן מ"ג. ולמה הוסיף על לשון המשנה.

@11צ"ל @33שבזה הלשון נכלל בהמה ונכרי. שהם אמצעיים בענין ההסט. שאם הטמא מסיט את הטהור. או הטהור את הטמא. ע"י דבר שיש בו רו"ח כל שהוא. נטמא הטהור. ושאין בו רו"ח. היינו כגון מטה וספסל. דבעינן מחגירין. וכן אילן וסוכה דרפ"ג. שאין מביאין טומאת הסט אלא בכחן יפה. משא"כ בבהמה דלא מפליג בין כחה יפה. לכחה רע. לעולם מביאה טומאת הסט.

### @22משנה ב

@11טמא @33ולקמן מפרש כיצד. ושאין כל הנישאין ע"ג הזב שוין. תי"ט. @44ולא@55 אדע מה ראה לומר כן. הלא לפי הגרסא שלפנינו. בודאי כל הנישאים שוים בכך. שקודם שפרשו מטמאים שנים כו'. ולאחר שפרשו אינם מטמאים אלא אחד. @44אבל@55 הוא הולך לשטתו. שמשנה הגרסא לקמן. ועמ"ש בסמוך.

@11הטהור @33ר"ל הנדבך.

@11מטמא שנים@33 כל זמן שהוא מכביד עליו. ומתורת הסט. וכשפרש. אינו אלא ראשון כעליונו של זב. שהוא מדף. לטמא טומאה קלה. מטמא אחד ופוסל אחד בלבד. @44ובזה@55 הגרסא דבסמוך האוכלין כו' והמדף מטמאין שנים (שנתקשה בה תי"ט) נכונה. ולא משום דנעשה המדף אב הטומאה. וכן חו"מ אינן נעשין אב הטומאה לעולם. אלא בשעת חבורן בלבד. מחמת שמכבידים על הזב. הרי כל הנוגע בהם. ניסט מחמתו של זב. ונחשב כנוגע בו. ומיד אחר שפרשו. לא נשארה בהם רק טומאה קלה.

@11המשכב והמושב והמדף@33 הטהורין.

### @22משנה ג

@11כל הנושא והנישא ע"ג משכב טהור@33 על גבי אתרווייהו קאי. @44ר"ל@55 על הנושא ועל הנישא. ואינו לשון קצר. כאילו יאמר כל הנושא משכב. ונישא ע"ג משכב (כי אז העקר חסר. ואינו מובן בכח המלה. ולא משמעות לו בלשון. שהם שני הפכים. הנושא הוא למטה. והנישא הוא למעלה. ואיך יאמר בשניהם בשוה ע"ג) לכאורה הוא לישנא קטיעא מגומגם מאד. לא לשון ערומים. ושפתי חכמים ברור מללו. אבל תדע שיש מלות על גבי. משמשות הוראת מלות על ידי (והם כענין שמות נרדפים) כמ"ש שלהי חגיגה מגב לגב. ובגמרא בדו ע"ג גתו. ובספ"ק דעדיות טמא ע"ג ע"ה. הוא כמו ע"י ע"ה ממש. וכן הדבר כאן מבואר היטב.

### @22משנה ט

@11הכניס ראשו לאויר התנור טהור.@33 ע"ל רע"ב. דמחמת אדם לא מיטמא התנור. דכל המטמאים בגדים. אינם מטמאים אדם וכ"ח.

@11ואע"ג @33דכך כתב הר"ש. אינו נ"ל דהתם הא דלא מטמא כ"ח. משום דכ"ח אינו מיטמא מגבו. והכא מתוכו מיירי. @44אלא@55 נ"ל דהיינו טעמא דטהור התנור. משום דתוכו אמר רחמנא. ולא תוך תוכו. וזה תוך תוכו הוא (עיין חולין כה"א) שהטומאה אינה מונחת בתוכו של כ"ח. אלא תוך תוכו. וכיון שאין התנור מקבל טומאה מנבלת עוף עצמה. כ"ש שאינו מקבלה מן האדם שנטמא בה (ובזה לא נאמר. הז"א מטמאיך לא טמאוני כו'. כדתנן פ"ח דפרה מ"ג. התם גזרת הכתוב היא. והכא רחמנא מיעטיה) פשיטא לא עדיף גברא דאתי מחמתה דנבלת עוף. מהיא גופה.

@11לפ"ז @33יכולני ליישב גרסת טהור וטהור כו'. בלי שום דוחק. אלא היא כפשטה וכמשמעה בחד פתרא. דהכניס ראשו בעודה בבית הבליעה קמיירי. טהור כל מה שבאויר התנור. לא חזינן ליה לתנור כדמלא טומאה. וטהור התנור. וכשר הדבר וישר.

### @22משנה י

@11חוץ מן האדם @33 כתי"ט בשם הר"מ בפירושו. ואמנם אמרו חוץ מן האדם. ר"ל המת כו' והוקשה לו שהרי שורף פרה כו'. והבן זה. @44באמת@55 פירושו זה לא כיפי [תלו] לה. ומ"ש בטעם שלא שנו כאן שורף כו'. אין לי לב להבין. וכי מה כח מגע יפה מעסק אחר. שהוא משא בודאי. הלא מגע קל בכל מקום. ומה נשתנה באלה להחמיר. ומה הורע כח משא אצל זאת. זה דבר בלתי מובן.

### @22משנה יא

@11אלא שחמור ממנה בועל נדה@33 כו' כתו' תימה כו' ושמא בסיפא דברייתא חשיב כו'.

@11אולי @33ר"ל בסיפא דברייתא דר"ח מפרש לה.

# @88מסכת טבול יום

## @00פרק א

### @22משנה א

@11וקולית של מים@33 לר"ש הוא הקצף והרתיחה שעולה במים. @44לפד"ז@55 הושאל מענין עצם קולית בבהמה (חולין פ"ט מ"ה) והוא קרוב למ"ש בו הר"מ (לשונו מגומגם) וכן הר"א שפירש בו כד ששואבין בו. כל הפירושים הללו עולים בקנה בינה אחד. כי כן עצם הקולית. ועצם הגולגולת והכד. שוים הם בענין העיגול והכדוריות. כמעט צורה אחת היא לכולם.

@11אבל @33באמת כמו זר נחשב בעיני פירושו של הר"ש שנמשך רע"ב אחריו (גם כל המפרשים עמו. נטו מדרך הכבושה. למשעול דחוק וצר).

@11ונ"ל @33וקולת גרסינן. מלשון קלתות של כסף (דביכורים) וכן קלתה שבמשנה (רפ"ח דגטין) וכדה על שכמה. ת"א וקולתה. הרי קולת היא הכד של מים. ואמנם מחולחלת. היא הקולת החלולה ורפה. אינה שלמה. והוא לשון מצוי במשנה בסדר זה. כמו במשנה ז' פ"י דכלים מגופת החבית המחולחלת. וכן בפ"ט דאהלות דכוורת בזמן שהיא מחולחלת. וכן רבים. ומפני שהיא רפויה ואינה הדוקה. אין מה שבתוכה חבור לה. להפסל בט"י. ע"י מגעו בקצתו. זה נראה פירוש ברור ונכון.

@11קלות @33עתי"ט משם הר"מ בחבורו. דמשמע קלות אותן שהן מד"ס. @44צ"ע@55 שיהו ד"ס חמורים בזה. מט"י שהוא ד"ת.

@11והחרחור @33ע"פ רע"ב. צ"ל נחר מפוח (הוא לשון כתוב ירמיה ו').

### @22משנה ג

@11וגרגיר מלח קטן@33 כתי"ט ונ"ל דלדברי הר"מ. קטן לפי ראות עיני החכם המורה. והוא דוחק מבואר. @44וטוב@55 מזה לומר דשיעור כאצבע אכולהו קאי. וכמ"ש בסמוך בשם הר"מ גופיה אמסמר. והוא הדין לגרגיר. דמפרש ביה קטן. והיינו קטן מכאצבע. ולא צריך לפרושי. וכך נ"ל ישר.

## @00פרק ב

### @22משנה ב

@11ונגע בה@33 כו'. @44אי@55 אפשר לגרוס כן. דמשמע על ידי מגע קדרה. נפסלו המשקין. והרי אפילו היתה כלי שטף אינה מקבלא טומאה ממגע ט"י. כ"ש סתם קדרה היא של חרס. שאינה מקבלת טומאה מגבה. אלא ה"ג ונגע בהן. ואמשקין קאי. שנגע בהן ט"י. ובחבית פתוחה עסקינן. קמ"ל אע"פ שנפסלו המשקין. קדרה טהורה. @44ודווקא@55 משקה תרומה. אבל אם היה משקה קודש. דמטמא ליה ט"י (כשטת משנתנו. דס"ל כא"ש) אז היתה גם הקדרה טמאה.

### @22משנה ו

@11חבית @33סתם חבית של חרס היא. ולכן שוקעת בבור שבו משקה. ובפתוחה איירי. וכ"פ הר"ש.

@11ונגע בו@33 ביין. שבבור של תרומה משפה ולחוץ אינה חבור. היין שבחבית לא נפסל. והחבית לעולם טהורה אא"כ היו משקין שבבור ושבחבית קודש.

### @22משנה ז

@11 @33חבית מלאה משקין של תרומה.

@11ונגע בו@33 במשקה שבנקב. ולשון ר"ש ונגע ט"י במשקה בנקב ההוא כדי לסתמו.

@11טמאה @33תמהני פסולה הו"ל למתני' תי"ט.

@11ער"פ @33דמשקה שנגע בו טבול יום. טמא הוא לפסול את הקודש.

@11מן הצדדים@33 כתב רע"ב ואין פסול אלא מה שנגע ויעלה באחד ומאה. @44אתיא@55 כדברי ב"ה מ"ד פ"ה דתרומות.

@11עתי"ט @33אבל הר"ש כו' ונ"ל דטעמא דיותר מסתבר להיות חבור מה שנמשך ממה שיהא חבור לפי שהוא בסיס. שהנמשך דביק כלו מיקרי טפי.

@11כך @33הוא ודאי. לפי שאינו נפרד ממנו. אלא רץ אחריו. משא"כ בבסיס. שאינו הולך אחר מה שלמעלה ממנו. אע"פ שגם הוא נגרר אחריו דרך מינקת. ע"י המשכה בפה. לא מאליו.

### @22משנה ח

@11בעבוע שבחבית שנקב@33 נראה שצריך שיהא הנקב טפח. @44אפילו@55 המשקין סותמין הנקב. אינן חוצצין. כמ"ש בס"ד פ"ח דאהלות.

@11עיין @33תי"ט. אבל הראב"ד דקדק כו' אלא על האבעבוע עצמו אמר וללמד אם יכנס שרץ באוירו. וקאמר שאם הנקב החיצון הוא מלמעלה והפנימי מלמטה. שהאבעבוע טמא מאוירו כו'.

@11פירוש @33תמוה הוא זה. כי הלא כ"ח שניקב שיעורו בכונס משקה. כ"ש זה שיש לו שני נקבים. ואינם פחותים מטפח. שאפילו היתה מיוחדת לאוכלין. שעורה בכגרוגרת.

## @00פרק ג

### @22משנה ב

@11כל הסדר העליון@33 שכל מה שמכשירו ומתקנו הרי הוא כמוהו. כמו עסה ומים ומלח (דשלהי ביצה ועמ"ש שם רפ"ב) @44שכל@55 אוכלין הצריכין זה לזה. ומתקנים זה את זה. כגוף אחד הם חשובים. וכן לענין אסור אכילה בי"כ. כל אכשורי אוכלא. אוכלא. וה"ה לכל כיוצא בזה. וכך הוא לעיל פ"ב מ"ג. אבל.

@11היתה כמין כובע@33 פירוש שנקרם אוכל הביצה. ונעשה כחצי עיגול חלול. שהרי נפרד ועומד בפני עצמו. אף על פי שכבר היה טרוף. אצ"ל אם נחתך וניטל החלמון ממנה. ונשאר החלבון לבדו צלוי. שאז הוא כעין כובע ממש. שאינו חבור. אע"פ שהוא נתון ע"ג הירק. ונאכל עמו.

### @22משנה ד

@11ונילושה במי פירות@33 היינו שאינן משבעה משקין. עמו"ק א"ט (סקס"ח ותס"ב).

## @00פרק ד

### @22משנה ב

@11וקוצה לה חלה@33 מתניתין אליבא דכ"ע (לא כיחידאה דספ"ב דחלה) דהכא אינה נטלת אלא מן הטהור. @44וליתא@55 לחששה שמא תגע בה. אחר קריאת שם. כיון דאצרכוה כפישה. מידכרא ומזדהרא. @44וקוראה@55 (ה"ג ודאי) @44לה שם@55 ע"פ ר"ש ז"ל. השתא משמע כו'. וקשה. דל"מ הכי בסוטה כו'. והשתא מ"מ כשיקרא שם יקבל טומאה אותו חלה. @44ר"ל@55 אם צריך להקיפה בשעת קריאת שם.

@11ולא @33הבינותי קושיתו זאת. התם מוקף הוי ודאי בשעת קריאת שם ע"י הכביצה או פחות שנותן באמצע. לחברם ולעשותן מוקפין. והכא דאצרכוה להניח תחלה בכלי שאינו מקבל טומאה. שא"א לה לקרוא שם בעודה בין ידיה. אם כן אין כאן הקפה. ולכן צריכה להקיף החלה ע"י הכלי שמונחת עליו. באופן שתהא קרובה נוגעת לעסה. שתהא מוקפת בשעת קריאת שם. ומה ענין זה לזה. @44וכמדומה@55 דבסוף המו"מ של הר"ש ניחא ליה נמי כדאמינא. ונתכוין לזה במ"ש בסוף. א"נ הכא דווקא דמפסיק מנא. @44איברא@55 בכדי טרח מר. דלא דמי לגמרי. ודקארי לה מאי קארי. כי אין מקום לכל האי שקלא וטריא. וא"צ לדחוק כלל כמו שעלה בדעת הר"ש להכנס בשביל כך לדרך זר.

@11עתי"ט @33ז"ל. והא דבספ"ב דחלה משמע דא"צ שיהא מוקף אלא כו'. @44לא@55 משמע מידי. כמש"ל על הר"ש בס"ד. @44ומש"ע@55 ודאי דצריך שלא תהא על הכביצה בשעת קריאת שם דא"כ הא נגעה.

@11לשונו @33זה מגומגם ונעדר הבנה. ולא אמרה בלשון רבו הר"ש (שלא נמצא כך בפירושו) ואי אפשר להשמע כלל. דודאי שם צריך שיהא סמוך ונוגע (ולא בעינן על. כמ"ש שם בחלה) בכביצה או בפחות. כדי שיהא מחובר ומוקף. ולא חשיבא נגיעה בטמא. דכביצה מפסיק. אינו עושה שלישי @44ולא@55 הבין תי"ט לשון הר"ש. דסבר בשעת קריאת שם צריך נגיעה. כמש"ל.

### @22משנה ג

@11ומקפת @33לפי לשון המשנה הו"ל למתני ומקיפין תי"ט. @44זה@55 פלא. ששכח הרב שמצות האשה היא לטול חלה. ואע"פ שאינה לשה בעצמה. אינה חייבת ללוש. אבל מ"מ מוזהרת היא על הפרשת חלה כנודע. @44לכן@55 נ"ל נ"מ לדינא. שאפילו נתנה עסתה לאחרים ללוש. אינן רשאין להפריש חלתה. ואם הפרישו בלי רשותה. שמא אינה חלה.

@11ואם @33נתן בעלה רשות. נראה ודאי שיש לה דין חלה. שהעסה שלו היא (והיא אינה אלא שליח מצוה. דרמיא עלה ומשמיא זכו לה)

@11אבל @33חייב לשלם לה שכר מצוה וברכה שהפסידה. שאינו פחות מעשרה זהובים. וכל שכן כשהיא עצמה לשה. ובא בעלה וקדם והפריש החלה. דמיבעי ליה שלומי לה. ועמ"ש בס"ד ריש חלה. @44אבל@55 באמת נראה שיש לגרוס גם כאן לשה קוצה. כדלעיל. דמאי שנא. ובודאי שגגת המעתיקים היא.

### @22משנה ד

@11משתחשך@33 פירושו מעת שתחשך. ובפב"מ מייתי לה תלמודא וגרסינן לכשתחשך. והוא לשון נאות יותר.

@11אמר ה"ז עירוב@33 כלומר אחר שאמר ה"ז תרומת מעשר. אמר וזה שבחבית תהא עירוב. שכבר תקנתיו מטבלו.

@11ל"א כלום@33 דבעינן סעודה הראויה מבע"י וליכא.

### @22משנה ה

@11בראשונה @33אחר שזכר קצת כו' אמר בראשונה הר"מ. ורע"ב והרש"מ ט"א ולא ישרו דבריהם בעיני כמ"ש. תי"ט. @44לא@55 הוכיח כלום. והעקר כדברי הר"ש. והתוספתא נקטה ההתחלה ממ"ש ר"י. והספיקה הקיצור. כמש"ל.

### @22משנה ו

@11 ועל כולן@33 כו' כ' רע"ב (מפיר"ש) בתוספתא מוכח דאכל הנך מילי דמתניתין קאי ר"י כו'. וק"ל לתני נמי אאוכל מעשר כו' תי"ט. @44וא"צ@55 להשיב על זה. אטו כי רוכלא ליחשוב וליזיל. וכבר זכרתי שהתוספתא ריש מלין אמרה. וקצרה בשאר כענין מה שאומרים וכותבין וכו'. כדי למעט ולקצר הלשון. @44ומ"ש@55 הר"מ בזה. באמת איני מוצא בו טעם.

### @22משנה ז

@11רי"א אף מי שהיה בו דעת @33כו'. פרע"ב כלומר שהיה בדעתו וחשב להתנות ושכח ולא התנה. וק"ל מ"ט דרבנן. דהא פיו ולבו שוין בעינן. תי"ט.

@11ולענ"ד @33אין זו קושיא כל עיקר. דלא בעינן פיו ולבו שוין. אלא לאפוקי שלא יהא מכחישין זה את זה. כגון נתכוין לומר תרומה ואמר מעשר. וכל דכוותה. שהרי לא הוציא מפיו מה שהיה בלבו. אלא דבר אחר לגמרי. והאדם בשבועה בעינן. משא"כ בזה שתרם כמו שחשב לתרום. אין כאן הכחשה למה שבלבו. פיו ולבו שוין הן.

@11ומה @33שרצה להתנות. ולא התנה. תנאי מילתא אחריתא היא. ואינה הכחשה. ובכל התורה כולה קיי"ל דברים שבלב אינן דברים.

# @88מסכת ידים

## @00פרק א

### @22משנה א

### @11בהקדמת @33פיר"מ למסכתא זו. כתוב נקדים כו'. נט"י היא מחויבת לאוכל פת. ואפילו היה חולין אמרו כל שטבולו במשקה צריך נט"י כו'. @44ולא@55 אבין לו. כי הפת צריכה נט"י. אף בלא טבול משקה. ומ"ד דאמר טבול במשקה בעי נט"י. גם בפירות וירקות בעי נט"י.

@11מלוג@33 דנפישי מיא.

@11אע"ג @33דנפישי גברי.

@11מוסיפין @33כו'. @44ע"פ@55 ר"ש דמייתי ירו' תני המים לפני המזון רשות כו'. ונדחק מחמתו. ואין צורך. דמצוה לגבי חובה רשות קרי לה. כדאיתא טובא.

### @22משנה ב

@11כלי גללים@33 כלי שיש. @44כמ"ש@55 נדבכין די אבן גלל.

### @22משנה ג

@11התימני @33עיין מ"ש בתענית פ"ג.

@11כר"ש @33ואית דגרסי התבני. @44אם@55 אמנם שם אדם כזה מצינו במלכי ישראל. תבני בן גינת. @44אבל@55 שם תואר ויחס כזה לא מצינו.

@11אפילו נתכווין לשרות בזה@33 עמו"ק א"ח (סק"ס).

## @00פרק ב

### @22משנה ב

@11נטל את הראשונים@33 כו'. לרע"ב ונטל את הראשונים בזויות זו. @44ר"ל@55 בארץ ובזויות הבית.

### @22משנה ד

@11ולפניו שני ככרים טהורים @33כו'. @44מכאן@55 נראה בעליל. דכולה מתניתין בתרומה עסקינן.

## @00פרק ג

### @22משנה ב

@11לענין @33מ"ש תי"ט בשם תו' דגם אידים טהורות שנגעו בספר אפילו סמוך לנטילה גזרו. שלא חלקו.

@11עמו"ק @33א"ח (סקמ"ב).

### @22משנה ד

@11שבתחלה ושבסוף@33 בתחלת הספר צריך שיהא פנוי כדי לגלול כל הספר. שהספר מסופו לתחלתו הוא נגלל עכ"ל.

@11מכאן @33נראה שאע"פ שקוראין באמצע הספר או בסופו. צריך לחזור ולגללו לתחלתו. @44א"כ@55 לא יפה אנו עושין. שאנו מניחין הס"ת גלולה במקום קריאתה. בין בתחלת הספר בין באמצעו ובסופו. וכן מוכח להדיא במדביק דבסמוך. דזיל בתר טעמא. וק"ל.

### @22משנה ה

@11מגלה שכתוב בה@33 כלומר יריעה של ספר תורה כו'. @44אע"ג@55 דתני לעיל ספר שנמחק. סד"א משום דבא מספר גדול. @44ואי@55 תני הא. הו"א משום דעתיד להיות ספר שלם. להכי תרווייהו צריכי. @44אלא@55 שצ"ע. מניין לנו להוציא משמעות הלשון מפשטו. ואמאי לא נפרש מגלה. כסתם מגלה בכל מקום שהיא מגלת אסתר. והא ודאי היא מטמאה הידים אליבא דכ"ע. כדמשמע הכא בפרקין. והכי איתא נמי בהדיא. בגמרא פ"ק דמגלה. @44איברא@55 אשכחנא בגמרא דחלק (ד"ק) שאינה צריכה מטפחות. משמע דאינה מטמאה הידים. דהא משו"ה גזרו טומאה על הספרים. משום דר' פרנך שלא יאחוז ס"ת ערום. וכ"כ התו' דס"ת לאו דווקא. וצ"ע. @44ואפשר@55 לפרש מגלה. על חתיכת קלף קטן. לכתוב עליו כל מאומה. לא לדבקו בס"ת. כענין שכתוב קח לך מגלת ספר. וקרוב לשמוע.

## @00פרק ד

### @22משנה ג

@11עמון ומואב כו'. @33אין זה עמון ומואב שטהרו בסיחון כו'. ע"כ שביעית נוהגת בה. רע"ב. @44והכי@55 איתא בהדיא בתוספתא דמני עיירות רבות מארץ בני ראובן וגד.

@11גזר ראב"ע מ"ש@33 לא שיעלוהו לירושלם. שהרי אין מעלין מ"ש מח"ל. עיין שלהי חלה. ובזמן שאין בית. אפי' מארץ אין מעלין. אלא פודין אותו ומעלין הדמים לאכלן בירושלים.

@11כמשיב על טרפון@33 בעבור טרפון. כמו על הדבר. ורבים כמוהו.

@11בבל מעשה ישן@33 נראה דהיינו מן גלות יויכין ואילך. שנתיישבו בה עם רב מישראל. וחזרו למטעתם. והיינו נמי דקאמר תו. מעשה נביאים. לפי שהיה מעשה קודם חורבן הבית. שהיו שם כמה נביאים שגלו אז החרש והמסגר ויחזקאל מכללם. גם דניאל היה מן הגולים לשם.

### @22משנה ד

@11א"ל ר"ג הכתוב אומר לא יבוא עמוני@33 כו'. @44כתי"ט@55 ותמיהא בעיני מאי ס"ד דר"ג וכי לא ידע ר"י מ"ש בתורה. ונדחק מאד. גם ח"ז מהר"ן כ"ץ ז"ל חתר ליישב זאת בספרו פת"ה. ולא נהיר לגמרי. @44ואענה@55 אף אני חלקי מה שנראה לי בזה בעזה"י. והוא שעם היות לא נעלם מר"ג בלבולו של סנחריב. אעפ"כ אסרו משום חזקה. שהרי הוחזק לעמוני. שמו מוכיח עליו. ונדונה חזקה. כדאיתא פ"ק דכתובות ובתרא דקדושין שורפין וסוקלין על החזקות. ועוד דשוי נפשיה חתיכה דאיסורא. הודאת בע"ד כמאה עדים דמי. והרי החזיק עצמו לעמוני. @44ולזה@55 אמר ר"ג בדיוק. הכתוב אומר לא יבוא עמוני. לא הזהיר על זרע עמון דווקא. אבל בלשון עמוני נכלל כל שנקרא כן. אפילו אינו מהם. רק מתייחס אחריהם. כמו שמצינו הכנעני מלך ערד. וזולתו. ועל כן אמר הכתוב בלשון זה. לאסור כל המוחזקים בשם עמוני. ואע"פ שאינו מזרע אותן כפויי טובה הראשונים. שמאחר שנתיישבו באותה ארץ. אחזו במעשי יושבי הארץ הקודמין. @44ועוד@55 מידי ספק לא יצא. והוא נאמן לפסול עצמו. @44ואע"ג@55 דכל דפריש מרובא פריש. הני מילי כשאין האיסור ניכר. אבל כשהאיסור ניכר. ושמו עליו. לא שייך למימר כל דפריש מרובא פריש. @44ור"י@55 ס"ל הכא שאני. דלא הוחזק כלל. אנן סהדי שהגר עצמו לא ידע יחוסו באמתות. ולא קרא עצמו כן. כי אם על שם המדינה שבא משם. ואיהו דקמטעי נפשיה. כ"ע ידעי שאינו עמוני ודאי. שהרי אין עמון ומואב במקומן. והתורה לא אסרה אלא המיוחסין אחר עמון ומואב שיצאו מחלציהם. @44ומה@55 שלא נכתב זרע עמון ומואב. משום דהוי משמע אפילו נקבות. ומדלא כתיב עמון ומואב. לא משמע ליה למדרש מידי מדכתיב ביו"ד היחס עמוני. דאי הוי כתיב עמון ומואב. הו"א דווקא הראשונים נאסרו הם ובניהם עד דור עשירי בלבד. @44ודכתיב@55 עד עולם. למימרא שאיסורן עולמית. ואין התר לאיסורן של עשרה דורות שלהן (שאפילו דור אחד קרוי עולם. כמ"ש וישב שם עד עולם) אבל מדור עשירי ואילך. מותרין כולן. או דילמא אורחיה דקרא הוא. כדכתיב בן איש ישראלי. ולא כתיב ישראל. כך נ"ל.

@11וצל"ע @33בהך ענינא. מאי שנא מהא דאיתא בספ"ב דיבמות. גוי שקדש בזה"ז. חוששין לקדושיו. שמא מעשרת השבטים הוא. ולא אמרינן כל דפריש מרובה פריש. ומה התם דמוחזק לן ביה דגוי הוא. ומסייעא ליה רובא דעלמא. כל שכן הכא דמוחזק לן. שאינו מן הרוב. דלא נימא דפריש מרובא. והיינו בדוכתא דקביע. דלא אזיל איהו לגבה. והכא אמאי התירוהו לבוא בקהל בכל גוונא. דמשמע לכאורה דכללא הוא לכל דרי ארץ עמון ומואב. ואפילו להתו' שם. שכתבו דווקא בדוכתייהו. דהוו להו רובא. חיישינן שמא מעשרת השבטים הוא. מ"מ הכא בעמון ומואב נמי ליחוש עכ"פ לדוכתייהו (שהבטחת הנביא ושבתי את שבות בני עמון. אינה חוזרת. ובהכרח תתקיים לעתיד. כמ"ש במואב באחרית הימים. וכן יעד דניאל בעת קץ וגו'. ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשית בני עמון) היכא דקביעי. דהא ודאי סנחריב לא עקר עמון ומואב ולא השמידם מגוי. שלא יזכר שמם עוד. אלא בלבלם והושיבם בארצות אחרות. ובודאי שייר מהם ג"כ דלת עם הארץ. כדרך שעשה לישראל שהעבירו מארץ ירושתו. לבלתי השאיר להם שם ויורש עצר. מ"מ נשארו רבים בארץ. כמו שמצינו אח"כ בימי חזקיהו ויאשיהו מלכי יהודה. שהיו עדיין רבים מאפרים ומנשה ושאר השבטים במקומות מושבותם. וכן נשארו שם גם אחרי המחריב הראשון והאחרון. @44לכן@55 נראה לי דודאי היכי דשכיחי עמון ומואב בדוכתייהו. חיישינן להו. ולא התירו כאן אלא לזה שבא לפניהם בבית המדרש. מטעמא דכל דפריש כו'. וכדאיתא בגמרא דר"פ ת"ה. וממילא נשמע להיכא דליתא לטעמא דרובא. דהיינו בדוכתיי' דקביעי. באיסורייהו קיימי. @44אמנם@55 לתו' דר"פ הערל משמע. שהתירו לעמון ומואב לגמרי בכל מקום שהם. ולא אבלבול דסנחריב לחוד סמכו בו ביום במנינן. אלא אחורבן דנ"נ. @44וזה@55 דוחק מבואר. וגם אחרי נ"נ בודאי נשארו מעמון ומואב. שלא השמיד כולם. והיה בתחלת בית שני טוביה העמוני ידוע. כמ"ש בספר נחמיה. ובודאי השאיר מהם עוללות כדרך שהותיר לישראל שארית גם בארץ. אחרי שהחריב ארצותם וכנ"ל @44ודקשיא@55 להתו' קראי דמוכחי דעמון ומואב היו אחר בלבולו של סנחריב. ומתוך כך רצו להכנס לדוחק אחר. לומר שלא הגלה אותם מארצם. אלא העביר את העם לערים.

@11ואין @33מהצורך לדחוק בכך. אלא ודאי גלו בני עמון ע"י סנחריב. וכדאיתא להדיא פכ"ג דס"ע רבה. שבשנת בוא תרתן. שטף עמון ומואב. ומ"מ לא הלכו כולם בגולה. אלא הניח מהם. ג"כ קצתם לעבוד האדמה שלא תשם. ולא עקר את הגבולין. ואיתא להא ולהא. ובודאי שלח ג"כ מאומות אחרות ליישב המקומות הפנויים. שלא תהיה הארץ שממה (וכמו שעשה לא"י כנ"ל) אח"כ נתערבו אלו באלו. ר"ל עמון ומואב הראשונים יושבי הארץ מעולם. עם אותם שנתיישבו ביניהם מחדש. ונעשה כולן אומה אחת. שנקראת עמון ומואב עד היום. במקומן הידוע להם. וכמו שהיו ידועים עדיין בימי חכמי המשנה. כמו ששנינו כאן ובמ"א. לכן בודאי היה להם שארית ופליטה אחר כל המחריבים. וכן אמר עליהם ישעיה ושאר מעט מזער. וכן נתנבא עליהם דניאל לעתיד כנ"ז. עשי"ע (סמ"ו) ובהקישורים דרוש תפלת ישרים.

### @22משנה ה

@11 וכתב עברי@33 עיין לר"מ שנקרא אשורי. שהוא המאושר שבכתיבות. לפי שאינו משתנה. ולא יפול בו דמיון לעולם. לפי שאותיותיו בלתי מתדמות ע"כ. @44זה@55 קצת נגד המציאות. וכבר הוצרכו חז"ל להזהיר שלא יכתוב ההי"ן חתי"ן כו'. @44אבל@55 האמת שנקרא מאושר. על שם הרמזים והסודות האלהיות הגנוזות בצורות אותיותיו ונקודותיו. מצורף למה שהם נאות ומשובחות בתמונתן יותר מכל כתב. ועיין בעליית הכתיבה.

@11ועל העור@33 לתי"ט ואילו לענין כתיבת מגלה תנן על הספר כו' ולכך צ"ע אמאי סגי הכא בעור ע"כ.

@11ודבר @33פשוט הוא לענ"ד. דשאני התם במגלה לחוד איירי. וקמ"ל דדינה על הקלף. משא"כ הכא דבכל הספרים וכתבי קודש עסקינן. ודתיהן שונות. שיש מהן על הקלף. ויש מהן על הדוכסוסטוס. וס"ת על הגויל. משו"ה נקט עור. מילתא פסיקתא. דכייל לכולהו. דהא ודאי בעור מעובד קמיירי. דאין דרך לכתוב על הבלתי מעובד. וסתמו כפירושו. ולכל חד כדיניה. ומה לו להאריך בחנם. וכי היה לו לפרוט אחד אחד כהלכתו ומשפטו (אטו כי רוכלא ליחשיב וליזיל. הכא דאגב אורחיה בלחוד נקטיה) ואם היה אומר על הקלף. עדיין לא היה מספיק כאמור. וכל שכן אחר שעיקר הספרים. הוא הס"ת. שדינו על הגויל. והוא העור השלם. שלא נחלק לשנים. כמ"ש גויל אבני דלא משפיין.

### @22משנה ו

@11עיין @33שאילת יעב"ץ (סמ"א) תמצא דברים נחמדים ומתוקים מדבש. ואם יזכני הי"ת שיודפס ספרי זה שנית. יוצג מ"ש שם בכאן. על מקומו.

@11המירם @33נ"ל שהוא כמ"ש רש"י עה"פ שמעו נא המורים. שוטים.

### @22משנה ז

@11פרושים@33 ע"פ רע"ב. @44אמנם@55 יש בשם זה עוד שתוף הוראה אחרת. והוא שהם מפרשי התורה ע"פ המסורת שבידיהם. @44ולא@55 יעכב המשקל. כי הוא ע"ד לקוחות דרוכות חלוצות. ודומיהם הרבה בלשון חכמים. ע"ש התעצמות הפעולה בהם. ככה הוא הענין באלה שהם מתעצמים ומחזיקים מאד בפירושיהם. לא יזוזו מהם. אין רשאי ב"ד שאחריהם לבטל דבריהם. לא כן הדבר בצדוקים קראים וכתותיהם. שהרשות נתנה ביד כל אחד מהם לפרש פירוש אחר. ולסתור דעת קודמיהם. וללכת כל איש אחר דעתו ועצתו כישר בעיניו. כעיר פרוצה אין חומה.

### @22משנה ח

@11צדוקי גלילי@33 כמדומני הוא מכת הידועה בשם אסייעש בדברי יוסיפון שהיו חסידים שוטים שוכנים במדברות. @44גם@55 באלה לא בחר ה'. כי עכ"פ סרו מן התורה אשר הורו הזקנים השופטים והכהנים. מקבלי התורה דור מפי דור עד משה מסיני. והתחייבו בנפשם. ככתוב והאיש אשר יעשה בזדון וגו'. וכתוב אל תהי צדיק הרבה. לכן ספו תמו מן בלהות.

# @88מסכת עוקצין

## @00פרק א

### @22משנה א

@11כל שהוא יד@33 העץ המחובר אל הפרי כו' כגון עוקצי תפוחים כו'. @44ואין@55 כולן שוין. ולקמן שלהי פרקין מפרש להו. דאיכא דמצטרפי נמי. ואיכא דלא מיטמאין ולא מטמאין. וכמה שיעור ידות.

### @22משנה ג

@11כל שהוא @33דוגמתו ר"פ עושין (פסולין) [פסין].

@11ומלעין @33זקן כו' כמו והלחיים דמתורגם דלועא כו'.

@11לפי"ז @33אין המ"ם שרשית. גם שמושית איננה. כי אין לה ענין מובן. וכן נראה ממה שאמרו מלאי בין המלאין שם הרבוי. הרי שאינה משמשת. אבל שרשית היא. @44ויראה@55 שהוא שם נגזר מלשון הכתוב. ציץ יצא וימל. שכן הוא גם דבר הנמלל ואומלל. גם יתכן לשון מלאי באל"ף. אלא שסובל החלוף בעי"ן. כמנהג אותיות הגרון. ונו"ן מלעין נ"ל שהיא הוספת המעתיקים בשגגה. אלא היחיד הוא מלעי. או מלאין כגרסת הגמרא. מ"מ אין למחקה שמא כאן במשנה. לשון רבים היא. לכן תשאר בחזקתה.

### @22משנה ה

@11עתי"ט @33שהקפיד ע"ל רע"ב. שכתב הואיל וראויות להפכן בעתר עם התבואה. ואמר ז"ל. אבל כפי משמעות לשונו שנקראו ידות הואיל שעם התבואה ראויות להפכן לא יתכן כו'. לא שהתבואה משמשת להן. @44ולא@55 ידעתי מקום לסברתו. והיכן ראה זה בלשונו של רע"ב. שהתבואה משמשת לידות. לא נתכוין אלא לומר שהן משמשות לתבואה ע"י עתר. אע"פ שאינן ראויות לשמוש ידות בלי עתר. לפי שנדושו ונכפפות כשאוחזים בהן.

@11ומ"ש @33עם התבואה. היה צריך לומר כך בהכרח. שאם אין בהם גרעיני תבואה. מה ישמשו ומה מועיל שנהפכין. שיקראו ידות מפני כך.

## @00פרק ב

### @22משנה א

@11 שכבשן בטרפיהם@33. ערפ"ב דטהרות.

@11טהורים @33אתרווייהו קאי. אזיתים ואעלים. שאם נגעה טומאה באחד. אינו מכניס טומאה לחברו.

@11טהורה. טמאה@33. אקשות קאי (שבלשון חכמים שם נקבי הוא. כמ"ש התורם קישות ונמצאת מרה. ולא נמצא הנפרד בכתוב) שהיא העקר.

### @22משנה ב

@11חותל. @33מצינו לשון זה משמש בעד סלי גרעיני התמרים. נתנן בחותלות. ספ"ק דשבת.

@11אבל @33גרסת חותם. נראית בעיני עקר. ויש לו חבר. במשנה ה' בתרא דטהרות.

### @22משנה ד

@11כל הקליפים@33. ע"פ רע"ב מיהו קלפה לחה העליונה. @44היא@55 הירוקה העבה ורכה.

### @22משנה ה

@11ולשלוק. @33לרע"ב שליקה טפי מבשול. @44ואינו@55 מוכרח. וק"ל. עמ"ש בפ"י דתרומות. @44איברא@55 ודאי איפכא משמע גם מהכא.

### @22משנה ה

@11אינו חבור@33. הכא לא מפליג בין אם חלק אחד גדול. וקטן עולה עמו. או אפכא. כמ"ש רפ"ג דטבול יום.

### @22משנה ו

@11מגולגלת.@33 קרויה כך. לפי שכשצולים ביצה. צריכין להפכה ולגלגלה על כל צדדיה. שתהא צלויה יפה. מה שא"כ כשמבשלים אותה.

@11שיגוס @33בסמ"ך. כ"ה העיקר. דלא כתי"ט שכתב ולנ"ל במ"ם מלשון דשביעית.

@11אכן @33שם הוא ענין אחר. והיא הכריתה ממעל דווקא. דוק ותשכח. ולא יתכן זה כאן.

### @22משנה ח

@11בשר העגל שנתפח. @33ע"י בשול. @44אבל @55אם נתנפח מאליו. עודו חי קודם שהושם בקדרה. או אם נופח ע"י הטבחים. ודאי אינו משתער כך. עד שימעך חללו.

### @22משנה ט

@11 קשות שנטעה בעציץ והגדילה ויצאה @33כו'. @44הוי@55 יודע שפירושי ר"ש ור"מ בכאן. סותרים זה את זה מן הקצה אל הקצה. כי לדברי ר"ש הנטוע בעציץ. תלוש. והיוצא. מחובר הוי. ולדברי ר"מ אפכא הוא. הנטוע בתוכו. דינו כשאר מחובר. והיוצאה. הרי הוא כתלוש. @44ורע"ב@55 תפס לו שטת הר"ש. ומאי טהורה דתנן. כשנטמאת ואח"כ נטעה. נטהרה ע"י כן. דכמחוברת חשיבא. וקאמר ר"ש. מה טיבה להטהר. אחר שכבר קבלה טומאה בתלוש. אלא מה שבתוך העציץ. נשאר בטומאתו. ומה שהוסיף ויצא. טהור. @44ומיירי@55 כולה מתניתין. בעציץ שאינו נקוב. דאע"ג דהנטוע בו. כתלוש דמי אליבא דכ"ע. מ"מ מה שיצא חוץ. נחשב כמחובר. לפי שיונק מן הקרקע (כלומר בלי הפסק) כמדת רע"ב. @44ועלה@55 קאי ר"ש. ואמר מה טיבה להטהר. ר"ל מאחר שמה שבתוך העציץ אינו מתטהר בו. דכתלוש חשיב לד"ה. א"כ נשאר בטומאתו כו'.

@11והשתא @33קשיא ליה לתי"ט וז"ל. ותמיהא לי אמאי (כצ"ל. בלתי זה אין לשונו מובן. מ"ע בחלוק זה) דמאי (צ"ל) דנפק לא עדיף ממה שבתוך עציץ נקוב (הבין דבנקוב עסקינן).

@11ולא @33היא. דלר"ש על כרחך אי אתה אומר כך. דהא נקוב לת"ק. מחובר חשיב לכל מילי. ומאי אריא דהגדילה ויצאה כו'. בלא"ה נמי טהורה. דשמעינן בכל דוכתא נקוב דינו כמחובר. וכדתנן נמי במתני' דבסמוך ס"פ. ומאי קאמר נמי ר"ש מה טיבה להטהר. אלא הטמא בטומאתו. ונהי דפליג את"ק. דנקוב כאינו נקוב ס"ל. איהו לת"ק אתי שפיר טיבו להטהר. @44ותו@55 דלדידיה נמי מידע ידיע מה טיבה. דהא קמודה לענין הכשר זרעים. דרבתה תורה זריעות הרבה. א"כ ודאי כולו טהור. ואין כאן טמא כלל. @44לא@55 ידענא מאי הוה קסבר תי"ט בפירוש ר"ש. דלא קטיל קני באגמא הוא. ולפי הבנת תי"ט. אין בו ציור הבנה) ושמעינן ליה לר"ש דמשוי נקוב ושאינו נקוב כו' (גם זה הלשון לא ידעתי מה רצה בו. הלא אף אם בשאר מילי משוי להו. הכא ודאי לא משוי להו. כדאיתא בהדיא. וכדמסיק איהו נמי. א"ה בכדי טרח מר. ומה זה ענין למה שיצא. דעסקינן בה השתא) וכן לפירוש הר"מ דמתני' בעציץ נקוב לא ס"ל לר"ש מטהר כלום (גם לשונו זה נעדרה הבנתו ממני).

@11איברא @33אע"ג דבפירוש לא אתמר בדברי הר"מ. דבעציץ נקוב איירי. מכללא נשמע ודאי דהכי הוא. דכי אינו נקוב. לכ"ע לא מטהר מידי. אלא מיהא לישנא לא ס"ל לר"ש דמטהר כלום.

@11לא @33ידענא מאי קאמר. הא בפירוש קאמר ר"ש הטהור יאכל. מכלל דאיכא טהור. והכי ס"ל לענין הכשר זרעים. כדקאמר תלמודא בהמצניע.

@11סוף @33דבר לא ירדתי לסוף דעתו של התי"ט בכאן. כי הם חסרים מלח ותבלין.

@11אמנם @33גם שני פירושי הגאונים ר"ש ור"מ כמו זר נחשבו. אם פיר"ש. הוא ודאי מילתא דתמיהא. דמפליג בשאינו נקוב ביוצא לחוץ דטהור אף לת"ק. @44מי@55 שמע כזאת ומה טעם יש בו (ורע"ב לא הוסיף טעם לשבח. כי היוצא עדיין אינו יונק מן הקרקע. אלא מן האויר. לא מארעא קרבי ודאי. ומאי עדיפותיה ממה שבתוך העציץ. הלא מחוברים הם זה בזה (ובהא שפיר קמתמה עליה תי"ט. אע"פ שכמדומה ר"ש מדמי לה להא דתנן לקמן מלאהו עפר כו') והיכן מצינו אוכל מקצתו טהור. ומקצתו טמא.

@11ופר"מ @33לא יכולתי להלום. כיון דע"כ בנקוב איירי כנ"ל. א"כ מנין למר. דלר"ש היוצא כתלוש דמי. מאין הרגלים. הילכך תרויהון לא הניין לי. @44ועוד@55 תמה על עצמך אם אפשר לפרי אחד להיות מקצתו טמא. ומקצתו טהור. ואפילו חתך קצת ממנו. לפחות יהא החלק הטהור טמא טומאת מגע. כענין ששנינו פכ"ז דכלים. בשלשה על שלשה שנחלק. לפיכך דברי שניהם המלכים המפרשים לא יעמדו בכאן. אין להם ציור ודמיון.

@11והטהור יאכל @33קודם שיבוא עליו מים. ומשו"ה לא קתני בטהרתו. סד"א שאינו מקבל הכשר וטומאה כלל. דכמחובר חשיב כל מה שבעציץ ע"י שהגדילה ויצאה (לפי דרך הר"ש בהיוצא חוץ) כולו בטל אגב קרקע והו"ל כנקוב. קמ"ל ר"ש כתלוש משוי ליה לגמרי. רק היוצא בלבד טהור הוא. דהיינו מה שהגדיל והוסיף. דפרחה מניה טומאה לדידיה. שלא היה בעולם כשירדה טומאה לאביו. איברא מכאן ולהבא מקבל טומאה כך נ"ל לפירוש רע"ב.

@11אמנם @33בודאי פירושו דחוק כמש"ל. גם פירושו של הר"מ אינו מתקבל. דקשיא מ"ט יהא היוצא מעציץ נקוב חשוב כתלוש. @44אלא@55 נ"ל עיקר ודאי בעציץ שאינו נקוב מיירי. כסתם עציץ בכ"מ. הכי משמע. עד שיפרש עציץ שאינו נקוב.

@11טהורה @33דלת"ק. אע"ג דאינו נקוב כתלוש חשיב ליה. היינו לענין זרעים שנזרעו בתוכו בלבד. אבל לא לענין שתיל ונטע שנעקר מן המחובר בשרשיו. שעדיין אין שם אוכל עליו. ולא עקרו ממקומו. אלא כדי לטעת אותו במקום אחר. להרחיב לו מקום בפ"ע. כדי שיגדל ויצמח יפה.

@11לפיכך @33אם הגדיל ויצא חוץ לעציץ. הרי הוא חשוב כמחובר עדיין. כאילו לא נעקר מעולם (וכמו שהדין לענין ערלה באילן שנעקר עם שרשיו. כן הדבר בכאן). @44אמנם@55 ר"ש כתלוש משוי ליה. ואמר @44מה טיבו להטהר@55 הא אינו נקוב אף לדידך תלוש הוי א"כ אין ענין טהרה לו (ול"ד לההיא דערלה שחזר ונטעו בקרקע) אלא @44הטמא@55 ר"ל אם טמאה היתה הקישות. שנגעה בטומאה אחר הכשר מים קודם שחזר ונטעה. @44בטומאתו@55.

@11והטהור @33כלומר. ואם עדיין לא נגעה בו טומאה. @44יאכל@55 מהר. קודם שיבוא עליו מים. ותגע בו טומאה. כך נ"ל פירוש משנה זו מכוון ומיושר.

## @00פרק ג

### @22משנה ג

@11אף הגמל כו'. @33דמפני שיש להם סימן טהרה. הם קרובים לאכילה. יותר משאר נבלת בהמה טמאה.

### @22משנה ה

@11חריע @33תי"ט רמי דר"מ מדידיה אדידיה. מחמת שהיה סבור. לשון ישמעאל הוא לשון ערב. ולא היא. לשון ישמעאל לחוד. ולשון ערב לחוד.

### @22משנה י

@11כורת @33עמ"ש בס"ד במשנה לחם שילהי שביעית כי שם מקומו בעצם וראשונה. דברים ברורים.

### @22משנה יב

@11לכל צדיק וצדיק @33עתי"ט בשם בנו. לפי שמצינו שני מיני צדיקים. אחד צדיק גמור. ואחד שאינו גמור כו'. @44וזה@55 אינו נראה. שיהא צדיק שאינו גמור. שוה עם צדיק גמור. ואנא אמינא דעדיפא. שבא לרמוז אחד העובד מאהבה. ואחד העושה מיראה. ששניהם צדיקים גמורים הם ודאי. כדאיתא ספ"ה דסוטה. גבי הנהו תרי תלמידי דאקרינהו בחלמייהו כו'. וא"ל רבא תרוייכו רבנן צדיקי גמורים אתון. מר מאהבה. ומר מיראה. וזה הגון.

@11ארשב"ח @33לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. איכא למדרש ביה מרגניתא. כי סוד המשנה ידוע. שהיא בחינת מט"ט דיצירה. משנה למלך. דביה מקנן ת"ת (וכן מט"ט מרכבה ליסוד) וראה והבן כי משנ"ה גי' השמי"ם. שסודו בת"ת. וביחוד במשך הוי"ו. דהוא זו"ן יסוד ומלכות. ודבר פלא. כי כן משנ"ה גי' זכ"ר ונקב"ה. וה"א. שעיקרה ביסוד. דכליל בגויה עטרה. בסוד לבנת הספיר. וידוע שיסוד נקרא צדיק. וכן קרוי גם שלום. וז"ס שאין כלי מחזיק ברכ"ה (זכ"ר) לישראל. אלא שלום. שהוא עושה שלום בי"ת. זו אשה כ"י. והתבונן מה נמלצו אמרי נועם. מתוקים לחיך הטועם. שהוא המכוון בסופי תיבות של שית סדרי משנה. העולים במספר שמונים. כמו אותיות הפתיחה והחתימה. שהם ג"כ שמונים בחשבון. והוא מספר יסו"ד.

@11והוא @33הענין שאמרו ת"ח מרבים שלום בעולם. הוא עולמו של יובל הידוע. שצריכה שלום. כמש"ה ונתתי שלום באר"ץ. וזה גורמים ת"ח ע"י. מחלוקתם לשם שמי"ם כנ"ל. לפי שחלוקת הדעות והסברות. יש להן שורש למעלה בזו"ן. דרקיע אפריש בינייהו. ות"ח אינן זזים משם. עד שמטילים שלום ביניהם ומתייחדים. כמה דאוקמוה אהבה בסופה. ולפיכך בזכות המשניות הגליות מתקבצות. כמ"ש גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם.

@11וזכיתי @33ומצאתי במ"ר נשא פי"ג. שכך הוא סיום המשניות. ושם מבואר עוד. שר"ת התחלות כל הסדרים הוא מנין שמונים. מסכים למה שאמרנו מכל צד ופנים.

@11ברוך @33החונן לאדם דעת ומעורר ישנים. יעיר לי בבוקר לשמוע כלמודים למודי ה' חנוניו המה חנונים. לו נאוו תהלות שבחות ורננים. אשר הביאני עד הלום ליכנס ולצאת בשלום יחזק במעוזי שלום יעשה לי בכל זמנים. לא יסיר ממני פנים. לא יסיר שפה לנאמנים. ולא ימושו דבריו מפי ומפי זרעי עד עולם יספרו צדקתו בני בנים. יקומו ויספרו לבניהם לדור אחרון חדשים עם ישנים. גוי צדיק שומר אמונים. ישובו אל ארובותיהם כיונים. ונשוב לעבדו באמת כימי עולם וכשנים וימים קדמונים. אכי"ר.