עזר לצבי

נכסדים שיש\שאין להם אחריות
פרוזבול, ירשולים, גוסס

# קנין מטלטלין – צבורין ואגב

## רמב"ם הלכות מכירה ג:ח-ט

המקנה קרקע ומטלטלין כאחד כיון שקנה קרקע בכסף או בשטר או בחזקה נקנו המטלטלין עמהם בין שהיו שניהם במכר או במתנה, בין שמכר מטלטלין ונתן קרקע, בין שמכר הקרקע ונתן המטלטלין כיון שקנה קרקע קנה מטלטלין.

במה דברים אמורים כשהיו אותן המטלטלין צבורין באותה קרקע, אבל אם היו במקום אחר צריך שיאמר לו קנה מטלטלין אגב קרקע, אפילו היו המטלטלין במדינה אחרת ואמר לו קנה אותם על גבי קרקע פלונית כיון שקנה הקרקע נקנו המטלטלין אע"פ שאינן י צבורין בתוכה, ואם לא אמר קנה אגב קרקע לא קנה, וקרקע כל שהיא קונין על גבה כל מטלטלין שירצה. +/השגת הראב"ד/ אגב קרקע לא קנה. א"א זה ההפרש שכתב בין צבורין לשאינן צבורין אינו מחוור דשמעתא לא מיחזיא אלא לעולם אגב וקני בעינן אפילו בצבורין בה דאי לא היכי פסקה למילתיה ואמר והלכתא אגב וקני בעינן צבורין לא בעינן והא זמנין דצבורין בעינן ואגב לא בעינן עכ"ל.+

# פרוזבול

## גיטין לז.

## תוספות קידושין כו: ד"ה ולכתוב

## ר"ן גיטין

# ירושלים לא נתחלקה לשבטים

## בבק קמא עט:

## מגילה כו.

## תוספות מכילה כו.

## מלחמת ה' סוכה ריש פרק לולב הגזול

## ארץ הצבי עמ' רח, סימן ל

## בעקבי הצאן עמ' רכא – סימן לג, ירושלים – קרית מלך רב

# גוסס

## אהלות א:ו

אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו ואפי' מגוייד ואפי' גוסס זוקק ליבום ופוטר מן היבום מאכיל בתרומה ופוסל בתרומה וכן בהמה וחיה אינן מטמאין עד שתצא נפשם הותזו ראשיהם אף על פי שמפרכסים טמאין כגון זנב של לטאה שהיא מפרכסת:

## פירוש המשנה לרמב"ם אהלות א:ז

אמר יתעלה בנפש האדם אשר ימות, הרי באר בלשון זה שאינו מטמא עד שימות ואף על פי שהוא במצב שאין לו שום תקוה לחיות, ואם המת אשר טומאתו חמורה אינו מטמא עד שימות כל שכן הנבלה והשרץ. ומגוייד שנחתכו ורידיו. וגוסס "מחצרג" והוא הנאבק בתהליך המות. וזוקק ליבום שאם מת האדם והניח אח במצב זה הרי אשת המת זקוקה ליבם וחלין עליה כל דיני זקוקה ליבם. וכן אם הניח בן במצב זה הרי אשת המת פטורה מן היבום ומן החליצה. והאשה הישראלית שיש לה בן מכהן ואף על פי שהולד במצב זה הרי היא אוכלת בתרומה בשבילו עד שימות. וכן הכהנת שיש לה בן מישראל והוא במצב זה אסורה לאכל בתרומה עד שימות. ופירוש הותזו ראשיהן הובדלו ראשיהן. מפרכסין מתבוססין, והתנועה שמתנועעין האברים אחר המות קוראים אותה פרכוס. ולטאה הוא "אלסאם אבוץ" לפי שבעל חי זה מתנועע זנבו זמן מה אחר שנכרת. ויארע זה למקצת מיני בעלי החיים אם לא היה הכח המניע מתפשט בכל האברים מיסוד ומוצא אחד אלא יהיה מפולג בכל הגוף.

## גיטין ע:

## רא"ש גיטין

## קידושין עח:

# קנינים – חליפין – מטבע

## בבא מציעא מד:

## חידושי הרמב"ן בבא מציעא מד: ד"ה אלא