**The Corrections of the GRA**

**Rabbi Ezra Schwartz – MSJC**

**הקדמת בניו לבאורים על כמה אגדות**

איזן ותיקן חיבורים על הסדר על מקרא משנה גמרא בבלי וירושלמי תוספתא מכילתא ספרא וספרי סדר עולם פרקי דר"א זוהר ותיקוני זוהר וכו'

**פסק הב"ד דווילנא י"ט כסלו תקנ"ח**

באשר שנמצאו איזה אנשים אומרים דינים והנהגות ופירושי תורה השם מו"ר תפארת ישראל הגאון האמיתי וכו' וידוע ומפורסם שלא יצאו מפיו דבר שאינו מתוקן ח"ו כאשר המה בכתובים וכו' ולהסיר המכשלה הזאת בכן יצאו מאת ב' כיתות דיינים שהשמשים יכריזו בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שלא ישמע ולא יאמין שום אדם לדבר האומר בשם החסיד הגאון בע"פ או יביא כתב שהועתק מכ"י הגאון וכו' עד שיתברר בבירור גמור שהם מכתבו של הגאון שבכת"י ממש ויקוים הכתב ע"פ בד"ר דק"ק יצ"ו

**הקדמת ר"י משקלאב לפירוש תקלין חדתין עמ"ס שקלים**

כי מי שלא שימש כ"צ ביגיעה ושקידה רבה ודאי ימצא כמה דברים אשר יהיו נראים כסותרים זא"ז וכו' ובפרט כי הגהותיו נכתבו בקצרה מאד מאד וכו' כי לא רשמם אלא לעצמו כי הוא הבין דרכם שאין הדור ראוי להשתמש בהם

**תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד א**

, דר' יוחנן ור"ש בן לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתא, והא לא ניתן ליכתב! אלא כיון דלא אפשר - אעת לעשות לה' הפרו תורתך, ה"נ כיון דלא אפשר - עת לעשות לה' הפרו תורתך.

**תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד א**

, דר' יוחנן ור"ש בן לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתא, והא לא ניתן ליכתב! אלא כיון דלא אפשר - אעת לעשות לה' הפרו תורתך, ה"נ כיון דלא אפשר - עת לעשות לה' הפרו תורתך.

**תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד ב**

 כי נפיק אומר: ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך.

**הגהות הגר"א אות א'**

נ"ב אפי' שעה אחת

**ביאור הגר"א אורח חיים סימן ו**

כלומר כו'. ר"ל דגי' הרא"ש והטור אפי' שעה אחת וכ' הרד"א והכלבו בשם הרמ"מ דל"ג שהרי אדם יכול לסתום פיו הרבה שעות ולהתקיים והטור מקיימו דקאי על יציאת האדם מבטן אמו שאז אין יכול להתקיים כמ"ש בספ"ג דנדה שאלמלא כן כו' ועדיין קשה מאי שאם יפתח א' מהם הא אינו אלא בפה לבד וז"ש שבנקבים יש נקב א' כו'... וכ"ז דחקם גי' אפי' שעה א' אבל בגי' שלנו ליתא וא"צ לכ"ז וגם שאם יפתח הוא מעשיית צרכיו שאם היה פתוח ולא היה כח המחזיק עד שיוצא מהנקבים א"א להתקיים וכן עיקר:

**הקדמת הרב ישראל משקלאב לספר פאת השלחן**

כל החיבורים שחיבר הכל עד היותו בן מ' שנה ואח"כ לא כתב ולא חיבר כי אם ע"י תלמידיו

**עליות אליהו אות מ"ג**

ובהיותו צעיר לימים קיבל על עצמו להלוך בגולה ולהיות איש נודד מממקומו כמה שנים הלך בגולה נע ונד וכו' ועיבור גם עיר ברלין וליסא ובכל מקום עברו ספרו ממנו גדולות

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מו סעיף ד**

צריך לברך בכל יום: (טו) ט <ד> שלא עשני (טז) עובד כוכבים; (יז) שלא עשני עבד; שלא עשני [ז] אשה. הגה: י <ה> ואפי' גר (כותים) (יח) יכול לברך כך (ד"ע), אבל (יט) לא יאמר: שלא עשני עכו"ם, שהרי היה עכו"ם מתחלה, (אבודרהם). והנשים מברכות: שעשני כרצונו.

**ביאור הגר"א אורח חיים סימן מו סעיף ד**

שלא עשני. כן הוא ברי"ף ורמב"ם וכן הוא בתוספתא סוף ברכות וירושלמי שם אבל גי' ספרים שלנו שעשני ישראל וכן הוא ברא"ש וטור:

**הקדמת ר"ת לספר הישר**

ספר הישר קראתי בשם את הספר יען כל פקודי כל ישרתי בו שמועות הראשונות וגירסות הספרים אשר מעולם כי ראיתי שותים מים הרעים לקראת מכיהי הספרים וכו' ואע"פ דלט רבנו גרשם מאור הגולה כל דמשבש תלמוד הכי והכי תהוי לא נמנעו מלשבש

**שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סימן רעט**

ספר תורה (א) שאינו מוגה, אסור להשהותו יותר משלשים יום, אלא (ב) יתקן או יגנוז. (א] והוא הדין לשאר ספרים (רש"י וב"י בשם הגהות מימוני ורבינו ירוחם נתיב נ'). (ג) ב] ואין להגיה שום ספר על פי הסברא, כי אם בראיה ברורה שיש בו טעות (הרב ר' דוד כהן בית ט"ו וחרם קדמונים).

**ביאור הגר"א יורה דעה סימן רעט**

(ליקוט) ואין להגיה כו'. ועתוס' דב"ב קל"ד א' ד"ה כל כו' ולר"י נראה כו' וכ"כ הרמב"ן וכתב שם שרבים מחקו שם גבי אתרוג תיבת לי בשביל שהוקשה להם קושית תוס' הנ"ל וכ' והרי מפורש מן הגמ' וירושלמי שאין זה כלום וכ' והגהת ספרים בסברא עבירה גמורה וראוי לנדות עליה (ע"כ):