מקורות למסכת הוריות – דף 14

(1) לסיים את המקורות מדף 13

(2) גמרא דף ו. "ת"ר מת אחד מן הציבור" עד סוף הפרק, רש"י, תוס', תוס' הרא"ש

[ר"ח ד"ה דתניא שלמה עשה, מאירי ד"ה לדעת האומר]

האם שבט לוי מביאים פר העלם דבר של ציבור? למה?

רמב"ם שגגות יג:ב (בסופו)

רש"י יומא נ. ד"ה דלא מייתי כהנים פר בהוראה, [רש"ש ומהר"ץ חיות שם]

משנה מעשר שני ה:יד, רמב"ם הל' מעשר שני יא:יז, שו"ת שואל ומשיב רביעאה ח"ב סי' קכא

תוספתא ביכורים א:ד (א:ב במהדורת ליברמן)

[ועי' באריכות דברי מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין בספר מנחת אביב עמ' 91-106; ואכמ"ל]

פסק הלכה בענין פר של יום הכיפורים:

רמב"ם פסולי המוקדשין ד:ב, עבודת יוה"כ ה:יג, שם ה:טז, [קרית ספר על הרמב"ם ה:יג]

[ועיין עוד גמ' יומא נ. ותוס' ישנים שם ד"ה ומאי; ואכמ"ל]

הדרן עלך פרק הורו בית דין

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א

ר' יוסה אומ' מאיר היה או' כהנים מביאין ולא קורין מפני שלא נטלו חלק בארץ ואני אומ' כשם שנטלו לוים כך נטלו כהנים בין מדבר מרובה בין מדבר מועט

שו"ת שואל ומשיב מהדורה רביעאה חלק ב סימן קכא

קידושין דף ע"ג דאמרו שם חד לכהנים וחד ללוים וכו' ור"י כהנים ולוים מקהל נפקא וק"ל דעכ"פ מבואר דכהנים ולוים אקרי קהל והרי בהוריות דף וא"ו ע"ב אמרו דלוים לא אקרי קהל ומטעם דכל שאין לו אחוזה לא מקרי קהל ועיין רש"י שם דה"ה כהנים וא"כ לא נקראו קהל כלל. הן אמת דבהגהת אשר"י בברכות גבי נשים בבהמ"ז מבואר שם דיש להם נחלה מ"ח עיירות ועיין בשו"ת שי למורה שכתב דלוים יש להם חלק אבל כהנים לא וצ"ע:

קרית ספר הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה

פר יום הכיפורים אף על פי שכהן גדול קונה אותו משלו כדכתיב פר החטאת אשר לו שם פרק הוציאו לו אשר לו משלו הוא מביא ולא משל צבור יכול לא יביא משל צבור שאין מתכפרין בו אבל יביא משל אחיו הכהנים שהם מתכפרים בו תלמוד לומר אשר לו יכול לא יביא ואם הביא כשר תלמוד לומר שוב אשר לו שנה הכתוב עליו לעכב ואי לאו דקנו בגויה היכי מכפר להו אלא שאני בי גזא דאהרן דרחמנא אפקריה גבי אחיו הכהנים לפיכך אם מת כהן גדול קודם שישחט הפר העומד תחתיו אינו מביא פר אחר אלא שוחט של ראשון ואינו חטאת שמתו בעליו שאין חטאת הרבים מתה שם עלה דבעיין דשחט ומת מהו שיכנס אחר בדמו פריך תלמודא תיפוק לי דאין אחר נכנס בשחיטתו דחטאת שמתו בעליה למיתה אזלא אמרי חטאת צבור היא ולא למיתה אזלא ומסקי' לא תימא חטאת צבור כדי שלא יאמרו התלמידים שאם הורו בית דין של כהנים לעבור על אחת מן המצות ועשו כהנים על פיהם שיהו מביאים פר העלם דבר של צבור כאחד מכל השבטים דקי"ל שבט אחד איקרי קהל דכהנים ודאי לא איקרו קהל שלא נטלו נחלה אלא אימא חטאת של שותפין הוי ולא למיתה אזלא דחמש חטאות המתות בחד מקום אגמרינהו רחמנ' למשה מה תמורת חטאת מתה ליתא בשותפות שאין קרבן השותפות עושה תמורה דכתיב ואם המר ימיר לשון יחיד אף כולן אינן מתות בצבור ולא בשותפין אפי' המצויות בהם כדמפרש בהוריות.