 שניהת עשוכ פלבט חת סמג לאזין סע טוֹת"ע או״ה סיו מורית שעיף א:

סו בטוש״

סח ד שס סעיף 6 ת
 מאזכוח מאות
הג׳ טז וס"צ מהצ' שצימה
 סD תריח סעיף ט:
 שבת כלנה א ס סמנב לאוין סה פוֹשיע אוֹת ס שי" שכח סעיף י :
עא ו מייז שס הצי יח עושׁ"ע או"ח סי" שכט סטיף 2 :
עב ח מי' פוּד מהצי מאכלוח מאוח

תריח סעיף ט:
עג טיכלמייישם הציו״: [ועי יתוס׳ סנטדרין כט: 7ד"ה מנ ותום׳ שנועות מוֹ,

 [ ו7

רביצו
ורור רשעים מרחם נטק מינה עלבתא אוצר שירי: ירושלמי בת תוחבין לה נרוטב או שמבה נמשח הרי ימח ואש לאו נוחנין לה מנוםו של איאור בו ב' עוברות באור למני רצ
 תלטםידין ואשטרו לחו
 אשרין לחרא *) ושדויד (וקריין). וקרין עלוי
 אשמרין וקראחרי עליתי וורו רשעים טרחם : חקלה מאכילין אותו צועוּ

 עד שיאםר דיי . - ינאי חולה אמר צריך רופא אגמר אינו צריך
 פ"ע לל על עודע מרת
 חולה אומר איני צריך









לכיך דלא סמכינן טליהלהפחיש הבקי:





 שבועט ואודיתא מיפך שבועה בפד בעק שבועמ הדייעין (שצועות דף מאם.)


 וחיווכי מווכי גבי אומה הגידיך שין שילהי


 ה
: הש"ס

## הכי

לעין עדות אבל לענין אומדנא בתר רעות אולינן *)וה"ם לענין אומדנא
 מאבילין אותו על פי עצמו בכלל דרישא דאמר צריך חםורי מיחסרא והבי קתני בד"א דאמר לא צריך אני אבל אמר צריך אני א׳ין שם בקיאין תרי אלא חד דאמר לא צריך מאכילין אותו על פי עצמו מר בר רב אשי אמר 'בל היכא דאמר צריך אני אפי׳ איכא מאה דאמרי לא צריך לדידיד ליה שמעינן שנאאמר לב יודע מרת נפשו תנן אם אין שם בקיאין מאבילין אותו ע"פ עצמו טעמא דליבא בקיאין הא איכא בקיאין לא ה"ק בד"א דאמר לא צריך אני אבל אמר צריך אני איץ שם בקיאין כלל מאבילין אותו ע"פ עצמו שנאמר לב יורע מרת נפשו : מרתפם" חמי שאחזו בולמום מאבילין אותו אפי דברים טמאים עד שיאורו עיניו מי שנשבו כלב שוטה אין מאבילין אותו מחצר כבד שלו ור' מתיא בן חרש מתיר ועוד אמרר'מתיא בן חרש החושש בגרונו מטילין לו סם בתוך פפיו בשבת 'מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה
 ספק מת ספק כותי ספק ישראל מפקחין עליו את הגל מצאוהו חי מפקחין ואם
 לרע אבר אב"י ובטעמא ת״ר *טי שאחחזו בולמום "מאבילין אותו הקל הקל "טבל ונבילה מאבילין אותו נבילה 'טבל ושביעית שביעית טבל ותרומה תנאי האא דתניא במאכילין אותו טבל ואין מאכילין אותו תרומה בן תימא אומר תרומה ולא טבל אמר רבה להיכא דאפשר בחולין דכולי עלמא לא פליגי דמתקנינן ליה ומספינן ליה בי פליגי בדלא אפשר בחולין מר סבר טבל חמור ומר סבר תרומה חמורה מר סבר טבל חמור אבצ תרומה חזיא לכהן ומר סבר תרומה חמורה אבל טבל אפשר לתקוניה

 נפששו פשיטיא מהו דתימא רופא קים ליה טגי
 ציריך שוטעין לרופא פמ"ט תונבא רהוא דנקיט


 צריכנא וליםםו ליה ע״ בע בקי לא צריכא

 הוא *וםפק נפשות צהקל לא צריכא דאיכא
 דאמר *רב םפרא תרי כמאה ומאה כתרי ה"מ

וצעוחן סי תעין מורידת וצ8



 ע"ס בקי לא וע"פ טצמו לא תיוכתא הורה אור


 נמי אמכ ר' יכמי רשומטין לרופא
 רצנן תבי כמאה ומאה כתבי לענין ערות האל דאמור אבנל לטנין אומדנא בתר דעות אזליקן אשממי' במתני' דכי אמבינן זיל בתר דעות באומדנא דממונא כגון בשוּמא ששׁמין לבטל חוב אבצ באומדנא דחולה אדף על גב דכובא אמכי לא לריך כיון דאיכא תרי דאמרי אריך ספק נפשות להקל: מכנל דלישם דאמר צכיך . . ואת״"ה קתני

 ע"פ בקיאין כלומר דבעין בקיאין דאמר לא אלריך ואמרי בקיאין לרין מאתבילין אותו אדב אמכ לריך אני אם איאין שם בקיאין תרי דאמבי לא אריך אלאֹ חד מאלבילין אוחו פ״״פטלמו בר' ינאי דאמר שומטין לחולה : מר צל
 הכי דמשמע דהיכא דאמכ לריך אגי ואיכא תכי דאממרי למא לריך לאל לא צייתיקן ליה הא לא אמברי' דהיפא דאמר צריך אני ואפי' איכאל מאה דאמדי לא לריך צייתיקן ליה מאי טעמא לב יודע מרת נפשון : סלי גר׳ הנן אם מאין שם צקיאין מאלבילין





 פגת האוחז מחמה רעבון עיניו כהות והוא מסוכן למות וכשמראיתו חוזרת בידוע שנחרפא : כל3 שומק . מפרש בגמ':
 שנוהגין הכופאים ברפואה זו איאה רפואה גמורה להתיר לו איסור












*) וכ״ה נעכוך ערן שדן וישנו פמים חכגום ירושלמי ושדכו מיא ע"ש .

## תוםפות יששנים




 שכתוב נחשונם רגאגנים כמו שפיו בשצועות
 מהבל אזיסורי ניאה
 די טעיף (7) עב ה מיי״ סיב מהלנות
 לאוין סה טושא"ע או"ה סי' שכם סעיף 7 :
 שוּ 3אחין סה טוש־ע אוּיה שי" שיא סעיף ער ומיי/ סיב מהּמוּ שנת הצי״ טיע מוש״ע מו״ח טי' שבט טעיף 7
-40\%
רבינו חגנאל
 באמוראין חד אםר ער ורוטמו ואד אמר צר ער טבורו . אמר שעואל לא הילכו בשקוח נםש אחר
 דאמר את הגל כו' פבר קירשנוהו (**) בנבא קאז : שי שנםלה על עליו טמולת סטק הוא של - F FED PDO ישראל טשקחין עליויו
 מצאוהו טת יניחוהו אוקימנא אשיללר'יהורה בן לקיש דאשר שמעתי
 הדליקה הכא טודה

 ת ת עבורו. וי״א ער הוטשו. ברק וםצא עליוניםשתים
 התחתונים . מעעּה היה וברקו וזצאו עליונים
 אשר רב טשא מחרוֹוקת כשמדק טמטה למעלה שלא יאטר ביון שהאי חיותא בטבורו כבר שת אלא צריך לבדוּק
 שםעלה לםטה ביו שבדק בחוטמו ואין לו הייחא תוכ לא צריך שנאבר כל אשר נשםח רוח חי״ באשיו . מניין לםיקיח נםש צשו צוחוחה אחת השבות בו' .






 אן גאון יש אוממים שהי עושק בנדי שרו נסיכן בקרא סרד או שטו צלי שכד כגון מצורום]
*הסדר ורבי ישמעאל בנו של


 דאפינו מחתה על מחאה אימו חיב להיחיוע דוזקא ברוב ישפאל אממינן

להחזיר ל אדידפו . הא דלא קאמר להסיומוכדקאמר
רכ לעילפירשרש״״ דלשמואלאילטמיך דסבירא ליה דאפימו לפקח אמ הגל בשבתח אין הולין אחר הרוב בל שכו בר בי



 (7)
 אצידה דאיכא עצירה גדולהכדאמרי (סגודין דף ע:) קמחזיר אתצידהלכותי עלי הכמוכ אומר למען ספות הכוה אס הממאה וגו' ואפי״ הכי מחזירין היכא דאיקא רוב ישראל וכל שכן להחיומו דליכא טציכה טולי הלי רמפדרסיןעני כותיםעסעני ישראל

להחזיר טו אציהם. אבל מאתה על מחתה לאדרמתר ליה
 צא אריכא דנגמיה תורא ויייה למורא דידן • תימה לי דיהו
מאי למימר טונטה לנזקין אס רוב ישראל ישכאל וענחיה מורא וידן למורא דיריה מחלה על ממתט ישכאל דנגיה טורא דידיה למורא דידן ולמ משנס מאז פלגה אס בוב כומיס בומי משנם בזק שנם אלא ניחא למימר חידוש בכל חד:
אבבא שאונ אומד מטיבורו. הקשה רניעו תס דבפרק
 מרוקסאבהשتאול אומרתחילתברייחו מראשו ועוד הקשה דהא התס משמע דלא איירי אלא בגודל האיבכים וצמקומנן בדקא מסיי עלה שמי עיני כשעי טיפין של זכוב ועו להפי גרס ר"מ המילס בכייתו כרשון פירוש יוס שעימר תחילת אורמו הי כל גוטו גדול כסלעס כרמתרגמינן כשוגמא וכן פירש בצמוך [עוך רשון] :

ושמואל אאמר לפקח עליו את הגל כי איתמר רשמואל ארישא אתתמר אם רוב כותיים כותי אמר שמואל «ולעניץ פקוח נפש אינו כן אם רוב כותיים כותי למאי הילכתא אמר רב פםא בלהאבילו נבלות אם רוב ישראל ישראל למאי הילכתא ילהחזר לו אבידתו מחצה על מחצה ישראל למאי הילכתא אמר ריש לקיש ילנוקין היבי דמי א׳ נימא דנגחיה תורא דידן לתורא דידיה ניית ראיה ונשקול לא צריכא דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן פלוא יהיביב ליה אידך פלגא נימא ליה אייתי ראיה דלאו ישראל אגא ושקול : עי שנפל עליו מפולת וכו':מאי קאמר לא מיבעיא קאמר לאמיבעיא ספק הוא שם ספק אינו שם ראי איתיה חף הוא דמפקחין אלא אפילו ספק חי ספק מת מפקחין ולא מיבעיא ספק חי ספק מת דישראל אלא אפילו ספק כותי טפק ישראל מפקחין : מצאוהו חי מפקחין : מצאוהו חי פשיטא לא צריכא ״דאפי לחי שעה: ואם מת יניחוהו: הא נםי פשיטא לא צריבא (6)לר׳ יהודה בן לקיש דתניא *אין מצילין את המת מפני הדליקה אמר רבי יהודה בן לקיש 'שמעתי שמצילין את המת מפני הדליקה ואפילו רבי יהודה בן לקישלא קאמר אלא *מתוך שאדםבהול עלמתו אי לא שרית ליה אתי לבבויי אבל הבא אי לא שרית ליה באי אית ליה למעבד תנו רבנן ער היכן הוא בודק ער חהטמו ויש אומרים עד לבו בדק ומצאא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים מעשה היה ומצאו עליונים מתים והחתונים חייםנימא הני תנאיכיהני תנאי דתניא*מהיכן ה"הולד נוצרעראשו שנאמר ־ממעי אמי אתה גוחו ואומר סגו נורך והשליבי אבא שאול אומר מטיבוח ומשלח שרשיו אילך ואילך אפילו תימא אבא שאול עד כאן לא קא אמר אבא שאול התם אלא לענין יצירה דבל מידי ממציעתיה מיתצר אבל לענין פקוח נפש אפ׳ אבא שאול מודי דעיקר חיותא באפּה יהוא דבתיב ־כל אשר נשמת רוח היים באפיו אמר רב פפא מחלוקת ממטה למעלה אבל ממעלה למטה כיון דבדק ליה עד חוטמו שוב אינו צריך דכתיב בל אשר בשמח רוח חיים באפיו |*וכבר היה ר׳ ישמעאל ורבי עקיבא
 אבל במחתה על מחתה לא וכ״ש בכוב כוטיט : אלינו כן . דאמת אשילו ברוב פותים מפקחין : למאי טילבהם . . הוי פומי אליבא דשמואל ליון דאמר מפקחין עליו כל שקן דמאוה להסיותו ולמאי טילכמת הוי

כותי : לפאלינו תבינוּ . ער שיגדל תורה אור ויקבנ עליו גירות: אל רוב ישראל ישראל למאי טילבמם . . הוי ישראל בכוב ישראל טפי ממחתה על מחתה (2) אי שלא להאכילו נבילות במתאה טל מחאה לא ספינן ליה : לומין . שור של ישראל שנגח של כותי פעור ושוב של פותי שנגח של ישראל בין תם דין מועד משנס גזק שלסם ושל ישראל שינגח של ישכאל תם משנס חת פל בזק מוער משנם מזק שלסם : מי נימל
 וקאמרינן רמקייבינן ליה לשלומי:ניימי
 שלא טבל בנית דין לשם גירות לא

 הוא וזה תובעו פזק שלנם כדין כותי אמת ליה אייתי ראיה דלאו ישכאל אלגל ושקול : מאי קמממר . כל התי ספיקי דקחני מאי אתו לאשמועינן : שממינילין אםם המים . לחתר המעוכבת דליכא איסור אלא טלטול : אמב ספם . כי כי לא שרית ליה לפקוחי מאי אית ליה למיטבר דתיהוי איסורא דאוריימא דנשרי הא מקמי הך : פד פיקן טוא צודק . אס דומה למת שאיטו מזי איבריו ער היכן הוא מפקח לדעת האמת : פד מוטמו • ואס אין חיות בחוטמו שאינו מוציא כוח ודאי מת [85 [ 7

 דהקך תנאי דמר אמר פר לבו ומר אמר ער חוטמו מלמטה למטנלה שמולאו דרך מרגלותיו מחלה וכודק

 דופקן שם ומר אמר ער חוטמוּוטמיר דזימנין דאין חיות ניכר בלובו וניכר בחוטמו : (ה) גוי מוכך . וגזר הוא
 קמי סבירא ליה עד חוטמו : ונוּ

 דמו של זה להללת ספק נפשו עבירהי חמודה היא שמטמאת את הארץ כרכחיב (במדנר נה) ולא תטמא אמת הארץ גבי פרשת רולחין : ונורס
 אאשר אני שוכן בהוכה הא אס תטממאו
איני שואן וגבי כולח כתיב : מעם מוֹמי • אס כהן הוא שבא לעבוד

 עטנות :
 הארץ וגורם לשמינה שתסתלק מישראל ניתן להצילו בנפשו ק"וֹל לפזוח נפש



תוסבות יששנים אמר דנ 500 להאכי3













## 



 מלהאיל אה ממונו מיד גנב והאי גנב דאמי במחתרת מידע ידע דקאי


 רצ
(1.27)



 ידעי ואמר אזבי מסדיק ליה וגר

אבל להחיות אפילו מעל מזבחי ומה זה שםבקישממשברבריו ספק איןמשש בדבריו ועבודה דוחה שבת קל וחמר לפקוח נפש שדוחה את השבת נענה רבי אלעור ואמר ומה *מילה שהיא אחד ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם דוחה את השבת קל וחעמר לכל גופו שדוחה את השבת רבי יוםי בר' יהודה אומר סאת שבתותי חשמורו יכול לכל ת״ל *אך חלק רבי יונחן בן יוסף אומר בכי קודש היא לכם היא מסורה בידכם ולא אתם מסורים בידה ר' שמעון בן מנסיא
אומר ״ושמשרו בני ישראל את השבת *אמרה ס תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור

 ישמטו אלמו אס יש ממש צדבכיו אס לאו והכי במי גני כהן העובד אזיכא למימר נמי דהי עבדי ניה:
 כפש מחתנין אצל ספק למ שמעטין







 משובה אימא שאס לא היה מחתרם
 כמדיק כמיצ ניפ .וכפר עליו הכהן


 מן היסורין ער שיודע לו שודאי חמש ויציא חטאת הכי ילפי לה בכריתות (דף מו): סעורין . דיוס הכשורים מ־ספר עליהן וטעממאמפרש בכריתוח (יף במ:): מוֹא מסורק עוג . פופר בהקב"ה : מגלק פנים במוּק • דורש

עדיפא מדידהו *סחם בהם ולא שימות בהם אמר רבא *לכולהו אית להו"י
 רבא מאי טעמא דמתתרת חזקה אין אדם טעמיר עצמו על ממונו ודאי מירע ידע רקאי לאפיה ואמר אי קאי לאפאי קטילנא ליה והתורה אמרה בא להרגך השכם להרגו ואששבחן ודאי ספק מנלן דר' עקיבא נגי דילמא כדאבי" דאמר אבי" ממרינן ליה זוגא דרבנן לירע אם (5) ממש בדבריו ואשכחן ודאי ספק מנא לן וכולהו אשבחן ודאי ספק מנא לן ודשמואל (3) ודאי לית ליה פירכא אמר רבינא ואיתימא רב נחמן בר יצחק *טבא חרא פלפלתא חריפא ממלא צנא רקרי: מתתפי" חטאת ואשם וראי מכפריץ "מיתה ויוה"ב מבפריץ עם התשובה תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החבורות *הוא תולה עד שיבא יוה"ב ויכפר בהאומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב א"ן מספיקין בידו לעשות תשובה גאחטא ויוה"ב מבפר אין יוה"ב מכפר "עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר "עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"ב מכפר ער שירצה את חבירו *דרש ר׳ אלעשר בן עזריה סמבל חטאתיכם לתני נְ
 אין יוה"ב מכפר ער שירצה את חבירו אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין *מי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר ׳וזרקתי עליכםיח
 אף הקב״ה מטהר את ישראל : גמן" אשם ודאיא אין אשם תלוי לא ודא כפרה בתיבא ביה הנך בעפרי בפרה גמורה אשם תלוי אינו מכפר בפרה גמורה א
 חטהאות ואשמות וראין שעבר עליהן יוה"ב חייבין אשמות תלויץ פמורין: מיתהרً ויוה"כ מכפרין עם התשובה: עם התשובה אין בפני עצמן לא נימא דלא כרבי: דתניא *) רבי אומר על כל עביות שבהורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הבפורים מבפר חוּץ(*מפורקעול)(מגלה פנים בתורה ומיפר ברית בשר שאם עשה תשובה יוה"כ מכפר ואם לא עשה תשובה אין יוה"ב מבפר אפילו חימארבי תשובה בעיא יוה"כ יוה"ב לא בעיאת תשובה: תשובה מבפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה : השתא על לא תעשה מבפרת על עששה מיבעיא אמר רב יהודה הבי קאמר על עשה ועל לא תעשה שניתק


את התוֹת לגנאי כגון מנשה *שהיה
 $\square$

רבינו חננאל
אסיקנא כשמואל דאםר אםשיקנא כשמואל אותם דאדם






*) ואמנה מוכה כצ"ל . קלות

## ישנים













## תרם












