מקורות למסכת מנחות – דף 5

(1) בענין מותר מנחת קנאות:

מה דין מותר מנחת קנאות, ולמה?

אור שמח פסולי המוקדשין ה:ח "... דטעונין שמן ולבונה", מקדש דוד קדשים יט:א "... נופלת לנדבת ציבור", מרכבת המשנה (רב שלמה מחלם) שקלים ב:ב " והא דהשמיט רבנו מותר מנחת קנאות ..."

האם מנחת קנאות באה לכפר?

זבחים מד: "לכל מנחתם לרבות מנחת העומר ... קמ"ל", זבחים צ. "מנחת חוטא כו' ... והא נמי באה על חטא", כריתות כד. "בפלוגתא אשם תלוי שהוזמו עדיו ... מתוך שלבו נוקפו גומר ומקדישו", כריתות כו. "אלא מעתה ספק סוטה ... לברר עון קא אתיא"

שיירי קרבן סוטה ב:א ד"ה מפני

סוטה ו: "מתיב רב מרי ... כיפרה ספיקה והלכה לה", רש"י שם ד"ה כיפרה, רמב"ם סוטה ד:יד, [וע"ע אור שמח שם]

(2) להשלים את הגמרא עד "הוא בהוייתו יהא" עם רש"י ותוס', [שטמ"ק ס"ק כט]

[בענין תוד"ה אשם, עי' שטמ"ק ס"ק ט – י, תוס' פסחים עג. ד"ה אשם, רמב"ן שבועות יב. ד"ה ואמאי ליקרב איהו גופיה עולת נדבה, שפת אמת זבחים ה: ד"ה ואלא הוא, רמב"ם פסולי המוקדשין ד:טו]

מקדש דוד קדשים סימן יט

א) גרסינן בשקלים (פ"ב משנה ה') מותר שקלים חולין, מותר עשירית האיפה מותר קיני זבין קיני זבות קיני יולדות וחטאות ואשמות מותריהן נדבה, זה הכלל כל שבא משום חטא ומשום אשמה מותריהן נדבה, מותר עולה לעולה מותר מנחה למנחה מותר שלמים לשלמים מותר פסח לשלמים כו' מותר נזיר נדבה.

והנה לאו דוקא כל שבא משום חטא ומשום אשמה אלא כל מותר קדשי קדשים נדבה, וכדאמרינן בירושלמי שם אמר רב חסדא מותר לחמו של נזיר ירקב כו', סברין למימר הוא מותר לחמו הוא מותר נסכיו, אמר ר"י בר רבי בון מותר נסכיו ק"ק אינון יפלון לנדבה, ואין לומר דזה דוקא בנסכי נזיר וכמו מעות סתומין דיפלו לנדבה דהלכה היא בנזיר דמותר לנדבה, דהא אמרינן שם דר"ח ושמואל אמרו דבר אחד, דאמר שמואל הפריש שקלו ומת יפלו לנדבה ומשום דשקלים לקדשי קדשים הם מש"ה מותרן נדבה ע"ש, ומוכח דכל מותר ק"ק נדבה, וכן במנחות (ק"ד ע"א) גבי אי יש קבע לנסכים אמרינן היכא דאייתי חמשה אם אין קבע לנסכים משיך ד' מינייהו ומקריב ואידך הוי נדבה, וכן מקשינן שם דיתקנו שופר למותר נסכים, ומוכח דכל מותר נסכים נופלים לנדבה, אך מהירושלמי שם מוכח דלאו דברי הכל היא דמותר ק"ק לנדבה, דר"י דס"ל דמותר עשירית האיפה שלו ירקב לא ס"ל הכי ע"ש.

והנה דין מותר שלמי ציבור להיכן אזיל לא נתבאר להדיא, ולפי דברי הירושלמי דכל מותר ק"ק נופלין לנדבה א"כ ה"ה מותר זבחי שלמי ציבור דק"ק הם נופלין לנדבה, אך מדברי הש"ס מנחות (מ"ח ע"א) מוכח דאין נופלין לנדבה, דאמרינן כבשי עצרת ששחטן בין לפני זמנן בין לאחר זמנן הדם יזרק והבשר יאכל כו', והא בשחטן לאחר זמנן כשהקריב בעצרת כבשים אחרים נעשו אלו מותר, ואי אזלי לנדבה א"כ הם עולות ואיך אמרינן דהדם יזרק והבשר יאכל, ונראה מזה דמותר שלמי ציבור הם שלמי נדבה, ונראה הטעם דזה דאמרינן דמותר ק"ק לנדבה הוא דוקא אם אין ראוין למינן, כמו מותר חטאת ואשם שאין חטאת ואשם באין בנדבה ומש"ה אזיל לנדבת ציבור, אבל דברים שראוין למינן לא אזיל לנדבת ציבור, ומש"ה מותר עולה לעולה אף על גב דעולה ק"ק הם ולא אמרינן דאזיל לנדבת ציבור, ומפני שראוין למינן היינו לעולת נדבת יחיד, ומש"ה מותר זבחי שלמי ציבור הם שלמי נדבה ולא אזיל לנדבת ציבור שהן עולות, ואף על גב דשלמי ציבור ושלמי נדבה לאו מין קרבן אחד לגמרי דזהו ק"ק וזהו קדשים קלים, מ"מ כיון דשם שלמים עליהם חשיב מינן טפי ולא אזיל לעולה.

ובזה אתי שפיר מה שכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהל' פסוה"מ הלכה ח' דמותר מנחת חוטא קרב מנחת נדבה [ולא מפרש כפשטא הא דאמרינן בפ' בתרא דמנחות (ק"ח א) דמנחת חוטא מותרה נדבה היינו נדבת ציבור וכמו שפי' רש"י ז"ל] ולא אזיל לנדבת ציבור, משום כיון דהמותר ראוי לאותו המין היינו למנחה אינו נופל לנדבת ציבור שהוא עולה, ואף על גב דמנחת חוטא ומנחת נדבה אינן שוין דזה טעון שמן ולבונה וזה אינו טעון, מ"מ כיון דשם מנחה עליה אזיל למנחת נדבה ולא לנדבת ציבור, ואף על גב דבריש מנחות (ד' א) אמרינן דמותר מנחת קנאות אזיל לנדבת ציבור, י"ל דשאני מנחת סוטה שהיא באה מן השעורים ואין כיוצא בה מנחת נדבה לפיכך נופלת לנדבת ציבור...

מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות שקלים פרק ב הלכה ב

... (גם איתא במנחות דף ד' מנחת קנאות מותרה נדבה ולא ראיתי לרבנו שהזכיר דין זה) ... והא דהשמיט רבנו מותר מנחת קנאות דבזבחים דף צ' דמנחת סוטה אינה מכפרת ועי' פ"ד מהל' סוטה ה"ד והט"ו.

שיירי קרבן מסכת סוטה פרק ב

[דף ט עמוד א] מפני שותפתו של איש. כתבו תו' לקמן פ"ג וא"ת הא במנחה כתיב נפש ללמד שאינה בא בשותפות וי"ל כיון דעיקר כפרה משום דידה נפש קרית בה דהא הניח מנחתו לשני בניו דקניא להו כדמסיק פ"ק דזבחים אלמא משום דמכפרי קרינא ביה נפש ע"כ. וקשה אדרבה הא מסקינן התם כיון דלא מיכפרי אלא מקופי' קרינא ביה נפש גם לא מסקי' התם דקניא להו אלא מקופי' לכך נראה דכצ"ל דהא הניח מנחה וכו' דלא קניא להו אלמא משום דלא מכפרי קרינא ביה נפש וה"פ דה"ל עדיין כאלו הוא של האב לחוד וא"ת מאי כפרה שייך בסוטה וי"ל אם טהורה היא מכפרת על עון יחוד:

חידושי הרמב"ן מסכת שבועות דף יב עמוד א

ואמאי ליקרב איהו גופיה עולה נדבה. משמע דנתוק רעיה דרבנן הוא מדקאמרינן ליקרב איהו גופיה עולה ואי רעיה מדאוריתא הא בעי רעיה, והכי נמי משמע בפסחים בפרק אלו דברים (ע"ג א') דאמרינן התם אמר רב הונא אשם שנתק לרעיה ושחטו סתם כשר לעולה אלמא לא בעינן עקירה אי הכי אפי' כי לא נתק נמי גזרה לאחר כפרה אטו לפני כפרה, ואיכא למיפרך מההיא דגרסי' בזבחים (ה' ב') אמר רב הונא אשם שנתק לרעיה כו' ואמרינן נתק אין לא נתק לא מאי טעמא דכתיב הוא בהויתו תהא, ופרש"י ז"ל דקודם נתוק אסור דבהוית אשם יהא ופסול לעולה, אלא שאפשר שגם זו מן הסוגיות המתחלפות בתוך +צ"ל בחלוף (נ"א בסוף)+ המסכתות, כאותה שבתחלת פרק כל הגט (כ"ה א') דמוקי לברייתא כדי לזרזן במצות ובפרק אין בין המודר מתרץ לה משום דשה לבית אבות לאו דאורייתא, ורבות מהן בתלמוד.

אבל ר"ת ז"ל לא גריס התם נתק אין לא נתק לא אלא הכי גרסי' מאי טעמא דכתיב הוא וכו' מאי טעמא דנפיק מתורת אשם משום דכתיב הוא בהויתו תהא, כלומר בהוית אשם תהא בעוד שהוא בהוית אשם וכיון שנתכפרו בעליו באחר לאו בהוית אשם הוא הילכך קרב עולה דלא בעינן עקירה, וכי תימא קודם נתוק נמי משום גזירה דלאחר כפרה אטו לפני כפרה כי ההיא דפרק אלו דברים, ואי קשיא לך והא קי"ל כל שבחטאת מתה באשם רועה והילכתא גמירי לה וקשיא אשמעתין ואההיא דבפרק אלו דברים ואההיא דזבחים לפי פירוש ר"ת ז"ל, ואומר ר"ת ז"ל דהכי גמירי הילכתא כל שבחטאת מתה באשם עולה ורעיה גופה מדרבנן משום גזירה לאחר כפרה אטו לפני כפרה ולאפוקי שאינה מתה קאמרינן רועה.

ואיכא למידק אי הכי לפי פי' ר"ת ז"ל למה לי דכתב רחמנא הוא בהויתו תהא לאשתרויי אשם שמתו בעליה ושנתכפרו באחרת הא הילכתא גמירי לה, ואיכא למימר דאי לאו קרא הוה אמינא בעי עקירה קמ"ל ואי מקרא הוה אמינא כל שלא נתעקר בהוית אשם הוא קמ"ל, כלומר גמרא פירושא דקרא, ודאמרינן במסכת תמורה בפרק אלו קדשים (י"ח א') הוא קרב ואין תמורתו קרבה הילכתא גמירי לה שאין תמורתו קרבה לשם אשם אבל לשם עולה קרבה, וכן אתה צריך לפרש על דרך זו אותה הלכה שבמסכת נזיר בפרק מי שאמר תניין (כ"ה ב') ואין לי להאריך.

שפת אמת מסכת זבחים דף ה עמוד ב

בגמ' ואלא הוא צ"ל לכדר"ה כו' לא ניתק לא דכ' הוא בהוויתו יהא וצ"ע דגם השתא קשה הלא לא נאמר הוא רק אחר הקטרת אימורים והוא עצמו שלא הקריבו אימורים כשר ומה נ"מ אי לדרוש דשלא לשמה פסול או שוחטו לשם עולה פסול ולפי' ר"ת שבתוס' א"ש והנה מלשון רש"י שכתב דאחר שנתקו סתמא נעשה עולה אבל לא ניתקו סתמא לאו עולה משמע דאם מפרש ששוחט לעולה אפי' לא ניתק כשר ולפ"ז י"ל דכל הפסוק הוא בהוייתו יהא הוא לומר דסתמא הוא בהוויתו לפסול וא"כ מיושב תמיהת התוס' דלעולם מדאורייתא כשר לעולה רק שחיטת סתם מיפסל ומ"מ בתר דתקנו חכמים שיהי' רועה וניתקו לכך אפי' סתמא הוי כפירש לעולה וכשר וא"כ לא מוכח מכאן כלל דרעי' מדאורייתא: