גרות 6#

ל"נ משה זלמן בן לבוש ראובן

**קרבן הגר**

גמ' כריתות מש' ח:-מש' ט. ורש"י שם

תוס' כריתות ב: ד"ה לאפוקי

רבינו גרשום כריתות ח: ורבי אליעזר סבר

רמב"ם פ' המשניות בריתות ב:א

רמב"ם הל' מחוסרי כפרה א:ב

תוס' חדשים כריתות ט. ד"ה צריך

שיטה מקובצת כריתות ב: אות א, כריתות ח:

.

תוספות מסכת כריתות דף ב עמוד ב

לאפוקי מדר' אליעזר בן יעקב - לקמן בפ"ב (דף ח ע"ב) קאמר דרבנן לא תנו ליה לגר משום דגר כי קא מייתי למיעל בקהל הוא דמייתי אלמא לרבנן נמי גר הוי מחוסר כפרה והא דקאמר לאפוקי כלומר דלא איירי בה וכה"ג בריש ב"ק ולקמן מנינא דמתני' למעוטי דר' אושעיא ודר' חייא.

רמב"ם על משנה מסכת כריתות פרק ב משנה א

ואין בין ר' אליעזר בן יעקב וחכמים מחלוקת בענינים זולתי בגר, שתנא קמא אומר משמל וטבל מותר לו לאכל בקדשים והקרבן מצוה בעלמא, ור' אליעזר אומר שהוא אסור לאכל בקדשים עד שיזרק עליו הדם אם הוא הביא בהמה לכפרתו או עד שיביא קרבן העוף, לפי שכבר בארנו בהקדמת סדר זה שקרבן הגר אף שתי תורים או שני בני יונה ושניהם עולה, וכאלו אמר עד שיתמצה דמן.

רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק א הלכה ב

גר שמל וטבל ועדיין לא הביא קרבנו, אף על פי שהוא אסור לאכול בקדשים עד שיביא קרבנו אינו ממחוסרי כפרה, שקרבנו עכבו להיות גר גמור ולהיות ככל כשרי ישראל ומפני זה אינו אוכל בקדשים שעדיין לא נעשה ככשרי ישראל, וכיון שיביא קרבנו ויעשה ישראל כשר אוכל בקדשים, הביא פרידה אחת בשחרית אוכל בקדשים לערב ויביא פרידה שנייה, שקרבנו של גר עולת בהמה או שני בני יונה או שתי תורים ושניהן עולה, כמו שביארנו במעשה הקרבנות.

תוספות מסכת כריתות דף ט עמוד א

צריך שיפריש רובע כו' - לא דמי לזבה ויולדת דלא מפרשי משום דקרבן שלהם להכשירן בקדשים אבל גר מביא קרבן להתירו בקהל