Bat Kol - Kol Isha?

**הרב ארי דוד קאהן** ari.kahn@biu.ac.il

* 1. **תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ג עמוד א**

תַּנְיָא: אָמַר רִבִּי יוֹסֵי: פַּעַם אַחַת, הָיִיתִי מְהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ, וְנִכְנַסְתִּי **לְחוּרְבָּה אַחַת מֵחוּרְבוֹת יְרוּשָׁלַיִם** לְהִתְפַּלֵּל. בָּא **אֵלִיָּהוּ זָכוּר לְטוֹב** וְשָׁמַר לִי עַל הַפֶּתַח, עַד שֶׁסִּיַּימְתִּי תְּפִלָּתִי. לְאַחַר שֶׁסִּיַּימְתִּי תְּפִלָּתִי אָמַר לִי: שָׁלוֹם עָלֶיךָ רִבִּי! וְאָמַרְתִּי לוֹ: שָׁלוֹם עָלֶיךָ רִבִּי וּמוֹרִי! וְאָמַר לִי: בְּנִי, מִפְּנֵי מָה נִכְנַסְתָּ לְחוּרְבָּה זוֹ? אָמַרְתִּי לוֹ: לְהִתְפַּלֵּל. וְאָמַר לִי: הָיָה לָךְ לְהִתְפַּלֵּל בַּדֶּרֶךְ! וְאָמַרְתִּי לוֹ: מִתְיָירֵא הָיִיתִי שֶׁמָּא יַפְסִיקוּ בִי עוֹבְרֵי דְּרָכִים. וְאָמַר לִי: הָיָה לָךְ לְהִתְפַּלֵּל תְּפִלָּה קְצָרָה! בְּאוֹתָהּ שָׁעָה לָמַדְתִּי מִמֶּנּוּ שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים: לָמַדְתִּי שֶׁאֵין נִכְנָסִין לְחוּרְבָּה, וְלָמַדְתִּי שֶׁמִּתְפַּלְּלִין בַּדֶּרֶךְ, וְלָמַדְתִּי שֶׁהַמִּתְפַּלֵּל בַּדֶּרֶךְ מִתְפַּלֵּל תְּפִלָּה קְצָרָה. וְאָמַר לִי: בְּנִי, מַה **קּוֹל** שָׁמַעְתָּ בְּחוּרְבָּה זוֹ? וְאָמַרְתִּי לוֹ: שָׁמַעְתִּי **בַּת קוֹל** שֶׁמְּנַהֶמֶת כַּיּוֹנָה וְאוֹמֶרֶת: אוֹי לִי שֶׁחָרַבְתִּי אֶת בֵּיתִי, וְשָׂרַפְתִּי אֶת הֵיכָלִי, וְהִגְלֵיתִים לְבֵין הָאוּמּוֹת. וְאָמַר לִי: חַיֶּיךָ וְחַיֵּי רֹאשָׁךְ! לֹא שָׁעָה זוֹ בִּלְבָד אוֹמֶרֶת כָּךְ, אֵלָּא בְּכָל יוֹם וָיוֹם שָׁלֹשׁ פְּעָמִים אוֹמֶרֶת כָּךְ, וְלֹא זוֹ בִּלְבָד, אֵלָּא בְּשָׁעָה שֶׁיִּשְׂרָאֵל נִכְנָסִין לְבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּלְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת, וְעוֹנִין "יְהֶא שְׁמֵיהּ הַגָּדוֹל מְבוֹרָךְ", הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנַעֲנֵעַ רֹאשׁוֹ וְאוֹמֵר: אַשְׁרֵי הַמֶּלֶךְ שֶׁמְּקַלְּסִין אוֹתוֹ בְּבֵיתוֹ כָּךְ! מַה לּוֹ לָאָב שֶׁהִגְלָה אֶת בָּנָיו, וְאוֹי לָהֶם לַבָּנִים שֶׁגָּלוּ מֵעַל שׁוּלְחַן אֲבִיהֶם!

**It was taught** in a *baraita* that **Rabbi Yosei said: I was once walking along the road when I entered** the **ruins** of an old, abandoned building **among the ruins of Jerusalem** in order **to pray.** I noticed that **Elijah, of blessed memory, came and guarded the entrance for me and waited at the entrance until I finished my prayer. When I finished praying** and exited the ruin, Elijah **said to me,** deferentially as one would address a Rabbi: **Greetings to you, my Rabbi. I answered him: Greetings to you, my Rabbi, my teacher. And** Elijah **said to me: My son, why did you enter this ruin? I said to him:** In order **to pray. And** Elijah **said to me: You should have prayed on the road. And I said to him:** I was unable to pray along the road, because **I was afraid that I might be interrupted by travelers** and would be unable to focus. Elijah **said to me: You should have recited the abbreviated prayer** instituted for just such circumstances.

Rabbi Yosei concluded: **At that time,** from that brief exchange, **I learned from him, three things: I learned that one may not enter a ruin; and I learned** that one need not enter a building to pray, but **he may pray along the road; and I learned that one who prays along the road recites an abbreviated prayer** so that he may maintain his focus.

**And** after this introduction, Elijah **said to me: What voice did you hear in that ruin?**  **I responded: I heard a Heavenly voice,** like an echo of that roar of the Holy One, Blessed be He (Maharsha), **cooing like a dove and saying: Woe to the children, due to whose sins I destroyed My house, burned My Temple, and exiled them among the nations.** **And** Elijah **said to me:** By **your life and by your head, not only** did that voice **cry out in that moment, but it cries out three times each and every day. Moreover,** any time that God’s greatness is evoked, such as **when Israel enters synagogues and study halls and answers** in the *kaddish* prayer, **May His great name be blessed, the Holy One, Blessed be He, shakes His head and says: Happy is the king who is thus praised in his house.** When the Temple stood, this praise was recited there, but now: **How** great is the pain of **the father who exiled his children, and woe to the children who were exiled from their father’s table,** as their pain only adds to that of their father.

**שמות פרשת תרומה פרק כה פסוק כ - כב, כ-כב**

(כ) וְהָי֣וּ הַכְּרֻבִים֩ פֹּרְשֵׂ֨י כְנָפַ֜יִם לְמַ֗עְלָה סֹכְכִ֤ים בְּכַנְפֵיהֶם֙ עַל־הַכַּפֹּ֔רֶת וּפְנֵיהֶ֖ם אִ֣ישׁ אֶל־אָחִ֑יו אֶל־הַכַּפֹּ֔רֶת יִהְי֖וּ פְּנֵ֥י הַכְּרֻבִֽים: (כא) וְנָתַתָּ֧ אֶת־הַכַּפֹּ֛רֶת עַל־הָאָרֹ֖ן מִלְמָ֑עְלָה וְאֶל־הָ֣אָרֹ֔ן תִּתֵּן֙ אֶת־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר אֶתֵּ֖ן אֵלֶֽיךָ: (כב) **וְנוֹעַדְתִּ֣י לְךָ֘ שָׁם֒ וְדִבַּרְתִּ֨י אִתְּךָ֜** מֵעַ֣ל הַכַּפֹּ֗רֶת מִבֵּין֙ שְׁנֵ֣י הַכְּרֻבִ֔ים אֲשֶׁ֖ר עַל־אֲר֣וֹן הָעֵדֻ֑ת **אֵ֣ת כָּל־אֲשֶׁ֧ר אֲצַוֶּ֛ה אוֹתְךָ֖ אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל**: פ

1. **תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב**

אָמַר רַבִּי אַבָּא, אָמַר שְׁמוּאֵל, שְׁלֹשׁ שָׁנִים נֶחְלְקוּ בֵית - שַׁמַּאי וּבֵית - הִלֵּל, הַלָּלוּ אוֹמְרִים, הֲלָכָה כְּמוֹתֵינוּ, וְהַלָּלוּ אוֹמְרִים, הֲלָכָה כְּמוֹתֵינוּ, יָצְתָה בַת - קוֹל וְאָמְרָה לָהֶם, אֵלּוּ וָאֵלּוּ דִּבְרֵי אֱלֹהִים חַיִּים הֵן, וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי בֵית - הִלֵּל.

**Rabbi Abba said** that **Shmuel said: For three years Beit Shammai and Beit Hillel disagreed. These said: The *halakha* is in accordance with our** opinion, **and these said: The *halakha* is in accordance with our** opinion. Ultimately, **a Divine Voice emerged and proclaimed:** Both **these and those are the words of the living God. However, the *halakha* is in accordance with** the opinion of **Beit Hillel.**

1. **משנה מסכת יבמות פרק טז משנה ו**

מְעִידִין לְאוֹר הַנֵּר וּלְאוֹר הַלְּבָנָה, וּמַשִּׂאִין עַל פִּי **בַת קוֹל**. מַעֲשֶׂה בְאֶחָד שֶׁעָמַד עַל רֹאשׁ הָהָר וְאָמַר, אִישׁ פְּלוֹנִי בֶן פְּלוֹנִי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי מֵת, הָלְכוּ וְלֹא מָצְאוּ שָׁם אָדָם, וְהִשִּׂאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ. וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְצַלְמוֹן בְּאֶחָד שֶׁאָמַר, אֲנִי אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי, נְשָׁכַנִי נָחָשׁ, וַהֲרֵי אֲנִי מֵת, וְהָלְכוּ וְלֹא הִכִּירוּהוּ, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ:

**MISHNA:** Witnesses **may testify** that an individual died even if they saw his corpse only **by candlelight or by moonlight. And** the court **may allow** a woman **to marry based on** the statement of **a disembodied voice** proclaiming that her husband died. There was **an incident with regard to a certain** individual **who stood at the top of a mountain and said: So-and-so, son of so-and-so, from such and such a place died. They went and found no person there, but** even so **they** relied upon the statement and **allowed the wife of** the individual declared dead **to marry.** And there was **another incident in Tzalmon,** a city in the Galilee, **where a particular** man **said: I am so-and-so, son of so-and-so. A snake bit me and I am dying. And they went** and found his corpse **but could not recognize him,** yet **they went** ahead **and allowed his wife to marry** based on what he said in his dying moments.

1. **תלמוד בבלי מסכת יבמות דף קכב עמוד א**

גמ'. אמר רבה בר שמואל: תנא, בית שמאי אומרים: אין משיאין על פי בת קול, וב"ה אומרים: משיאין על פי בת קול. מאי קמ"ל? מתני' היא! הא קמ"ל, דאי משתכחת סתמא דאין משיאין - בית שמאי היא.

והלכו ולא מצאו. ודלמא שד הוה! א"ר יהודה אמר רב: שראו לו דמות אדם. אינהו נמי דמו! דחזו ליה בבואה. ואינהו נמי אית להו בבואה! דחזו ליה בבואה דבבואה. ודלמא לדידהו אית להו בבואה דבבואה! אמר רבי חנינא, אמר לי יונתן שידא: בבואה אית להו, בבואה דבבואה לית להו. ודלמא צרה הואי! תנא דבי רבי ישמעאל: בשעת הסכנה, כותבין ונותנין אף על פי שאין מכירין.

**GEMARA:** **Rabba bar Shmuel said:** It was **taught** in a *baraita* that **Beit Shammai say:** The judges of a court **may not allow** a woman **to marry based on** the statement of **a disembodied voice;** they require actual testimony. **And Beit Hillel say:** The judges **may allow** a woman **to marry based on** the statement of **a disembodied voice.** The Gemara asks: **What is** Rabba bar Shmuel **teaching us** here? **This is** simply **our mishna,** since the decisive ruling follows Beit Hillel’s opinion. The Gemara answers that he **teaches us this: That if an anonymous** mishna or *baraita* **is found** that states **that** the judges **may not allow** a woman **to marry** under such circumstances, **it is** simply the opinion of **Beit Shammai,** and is not the accepted ruling.

With regard to the incident where **they** heard a disembodied voice but **went and found no** person there, which is mentioned in the mishna, the Gemara asks: **Perhaps it was a demon. Rav Yehuda said** that **Rav said: They saw that he had the form of a person,** so they knew it was not a demon. The Gemara asks: **They,** i.e., demons, **also appear similar** to people. The Gemara answers: **They saw that he had a shadow.**

The Gemara asks: **But they also have a shadow.** The Gemara answers: It was a case **where they saw that he had a shadow of a shadow.** The Gemara asks: **But perhaps they also have a shadow of a shadow? Rabbi Ḥanina said: Yonatan the demon** expert **said to me: They have a shadow,** but **they do not have a shadow of a shadow.**

The Gemara asks: **And perhaps it was a rival** wife, or some other enemy of that man’s wife, who cried out that her husband was dead and then fled, in order to trick her into disgracing herself by remarrying while her husband was still alive? The Gemara answers: **The school of Rabbi Yishmael taught: During a period of danger, one may write and give** a bill of divorce to a woman, **although** the witnesses **do not know** the husband, because we do not raise many suspicions at such a time. This case was similar to a period of danger in that they did not find witnesses that her husband died, and therefore the court did not require further clarification.

1. **ים של שלמה מסכת יבמות פרק טז סימן כב**

מתני', (קכ"ב ע"א) מעידין לאור הנר, ולאור הלבנה, ומשיאין על פי בת קול, **והאידנא, ליתא כלל, לשמש בבת קול**,

1. **תוספות יום טוב מסכת יבמות פרק טז משנה ו**

בת קול - לשון הר"ב שמעו קול צווחת וכ"כ **רש"י** **ונ"ל** שהוא שם מושאל מבת קול שנזכר הרבה פעמים בדברי רז"ל שהוא קול שנשתמשו בו לאחר שפסקה הנבואה והוא קול מחודש לשעתו מהבורא יתברך **להודיע סודו ליראיו** ואותו קול קראוהו בת קול. וכתבו **התוספות** בפ"ק דמסכת סנהדרין ד' י"א וז"ל י"א שלא היו שומעים קול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר כמו פעמים שאדם מכה בכח ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק ואותו קול היו שומעין לכך קורין אותו בת קול ע"כ **ולי נראה** שנקרא בת קול לפי שאינו קול לו קול אליו כמו שנאמר (במדבר ז') וישמע את הקול מדבר אליו שזהו נבואה ממש אבל קול זה שאנו בו הוא מעינו ודוגמתו במדריגה למטה ממנו ולכך קראוהו בת קול שהיא הבת לאביה ולתשות כחה לא קראוהו בן קול אלא בת קול ועל זה הדרך אמר משה רבינו עליו השלום (שם י"א) ואם ככה את עושה לי כינהו ית' בלשון נקבה אם לא יעשה עמו נפלאותיו וכן אתה מוצא (דברים ל"ב) צור ילדך תשי שפירשו רבותינו אתם מתישים כחו מלהטיב לכם ורז"ל שאמרו תשש כחו של משה כנקיבה נתכונו גם לענין זה שכחו של משה גדול היה על כל הנביאים אשר לא קם עוד כמוהו וגו' לכל האותות והמופתים וגו' ועכשיו תש כחו כנקיבה שלא היה כחו אלא ככח שאר הנביאים. ובת קול דמשנתנו אינו מענין הזה אלא לפי שהלכו ולא מצאו שם אדם השאילו לו זה השם כלפי שלא נמצא לעינינו שום אדם שהקול נשמע ממנו אבל לפי האמת אנו דנין שהיה אדם שם והלך לו וזהו ששנינו מעשה באחד שעמד וכו' ומי הגיד לנו שאדם עמד שם אחרי שהלכו ולא מצאוהו אלא ודאי דהכי קאמר מעשה שהיה ודאי כך היה שהיה אדם עומד שם ועל זה אנו סומכין ודנין להשיא את אשתו דאילו היינו מחשבין אותו לבת קול דעלמא וכעין נבואה. לא היינו סומכין עליו דהלכה שאין משגיחין בבת קול בכל דוכתא. כמ"ש התוספות פרק קמא דמכילתין דף י"ד ע"א ולזה נראה לי שנתכוין הרמב"ם שכתב בת קול הוא אשר ביאר במעשה באחד ובמעשה בצלמון. ע"כ. ור"ל שלא תחשוב דשני ענינים הם ומשגיחים בבת קול. אפילו אם ידענו בבירור שאין אדם שם ממקום שהקול נשמע. ועוד דאי הכי הוי מעשה לסתור דמעיקרא קאמר משיאין על פי בת קול אפילו ידענו שלא נשמע כן מפי אדם והדר קאמר מעשה באחד שעמד וכו' דבא לומר דדוקא כשיש לתלותו באדם וכמו שהצריכו בגמרא שראו לו דמות אדם כו' ואף על גב דלמסקנא לא קאי ההיא אוקימתא כמ"ש ב"י להרמב"ם אלא דבשעת הסכנה כי הא אין חוששין לצרה ולא לשד. מ"מ סברא זו אמיתית דיותר יש לסמוך כשידענו שאדם שם מכשלא ידענו. אלא שמשום הסכנה אין חוששין אפילו בלא ידענו וא"כ הוי מעשה לסתור. אלא כדאמרן דבת קול דהכא לאו היינו בת קול דעלמא אלא שם מושאל. כן נ"ל. וכעין זה יש לפרש בסוף פרק בני העיר במסכת מגילה. מנין שמשתמשין בבת קול כו' וה"מ דשמע קל גברא במתא. וקל אתתא בדברא וכו' ופי' רש"י קול שאינו מצוי היא ובת קול באה אליו. ע"כ. אפשר לומר לפי שאינו מצוי הוי סימנא ובת קול קרינא ליה. שהרי כתבו תוספות בשם ירושלמי דמשום סימנא שרי ולא הוה ניחוש:

1. **תוספות מסכת סנהדרין דף יא עמוד א**

בת קול - יש אומרים שלא היו שומעין קול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר כמו פעמים שאדם מכה בכח ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק ואותו קול היו שומעין לכך קורין אותו בת קול.

1. **ריקאנטי שמות פרשת תצוה פרק כח פסוק ל**

כי כאשר כיון בשמות האורים והאירו, חוזר ומכוין מיד בשמות התומים ועודן האותיות מאירות לעיניו, ויבא בלבו שחבורם הוא יהודה יעלה, וזו מדרגה ממדרגות רוח הקודש למטה מן הנבואה, ולמעלה מבת קול שמשתמשין בה בבית שני. ואפשר שאחרי שנתן משה בחושן השמות הקדושים היו נודעים במסורת ממנו לגדולי חכמי ישראל שמסרן להן עם ספרי התורה, ולפיכך היה ביד דוד אפוד, והיה כדמות אפוד משה ובו חושן כדמות חושן הקודש, אבל נראה שהיה בד כאשר נאמר בשמואל [שמואל א' ב', י"ח] נער חגור אפוד בד, ואמר בנוב עיר הכהנים [שם כ"ב, י"ח] שמונים וחמשה איש נושא אפוד בד, וילבישו אותו את הכהן שהוא מבני הנביאים ושואלין בו ונענין, עכ"ל ז"ל. ואני מצאתי בשם ה"ר אליעזר ז"ל את האורים ואת התומים בגימטריא שם בן שבעים ושתים, ואחרי שהחושן רמז לתפארת ישראל, דין הוא דיהו עליו שתי טבעות זהב, רומזים לזרועות עולם, דוגמת הכרובים על הכפורת.

1. **מדרש תנאים לדברים (הופמן) דברים פרשת וזאת הברכה פרק לד פסוק ה**

וימת שם משה **ר' אליעזר הגדול** אומר שנים עשר מילין על שנים עשר מילין כנגד מחנה ישראל היתה בת קול נשמעת ואי מת משה ואי מת משה אם אין הדבר כן וכי מי מודיען לישראל שנים עשר מיל על שנים עשר מיל שמת משה אלא שמע מינה **בת קול** יוצאה בכל מחנה ישראל לאמר שמת משה:

1. **מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא (דעמלק) [דוישמע] פרשה ב**

מעשה באחד שהקריב קרבן מבני שותה מים, ויצאת בת קול מקדשי הקדשים ואמרה, מי שקבל קרבנותיהם במדבר הוא יקבל קרבנותיהם בשעה זו.

1. **תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק יג הלכה ב - ד**

הלכה ב -משחרב בית המקדש הראשון בטלה מלוכה מבית דוד ובטלו אורים ותומים ופסקו ערי מגרש שנ' ויאמר התרשתה להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים כאדם שאומ' לחבירו עד שיחיו מתים או עד שיבא אליהו

הלכה ג -משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי פסקה רוח הקודש מישראל ואף על פי כן **היו משמיעין להן על בת קול** מעשה שנתכנסו חכמים לעליית בית גוריה ביריחו ויצתה בת קול ואמרה להן יש כן אדם ביניכם שראוי לרוח הקדש אלא שאין דורו זכיי לכך נתנו עיניהם **בהלל הזקן** וכשמת אמרו עליו הא עניו הא חסיד תלמידו של עזרא

הלכה ד -שוב פעם אחת היו יושבין ביבנה **ושמעו בת קול** אומרת יש כאן אדם שראוי לרוח הקודש אלא שאין הדור זכיי ונתנו עיניהם בשמואל הקטן בשעת מיתתו מה היו או' הא עניו הא חסיד תלמידו של הלל הזקן אף הוא אומ' בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לקטלא ושאר חברוהי לחרבא ושאר עמא לביזה ועקן רברבן יהויין לאחר דנא בלשון ארמי אמרן אף על ר' יהודה בן בבא התקינו שיהו אומ' עליו הא עניו הא חסיד תלמידו של שמואל הקטן אלא שנטרפה שעה

1. **תלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק ט הלכה יג ידיד נפש מסכת סוטה פרק ט הלכה יג**

מתני' מִשֶּׁמֵּתוּ נְבִיאִים הָרִאשׁוֹנִים **בָּטְלוּ אוּרִים וְתוּמִּים**. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, בָּטַל הַשָּׁמִיר, וְנוֹפֶת צוּפִים, וּפָסְקוּ אַנְשֵׁי אֱמוּנָה אנשים שמאמינים בה' וסומכים עליו. שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים יב) הוֹשִׁיעָה ה' כִּי גָמַר חָסִיד כִּי פַסּוּ אֱמוּנִים מִּבְּנֵי אָדָם. **גמ'** מִשֶּׁמֵּתוּ נְבִיאִים הָרִאשׁוֹנִים פָּסְקוּ אוּרִים וְתוּמִּים. רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָן בְּשֵׁם רַבִּי יוֹנָתָן זֶה נביאים ראשונים הם שְׁמוּאֵל וְדָוִד וברור שבזמנם היו דורשים באורים ותומים. רַבִּי בָּא בַּר כָּהֲנָא אמר בְּשֵׁם רַב, זֶה גָּד וְנָתָן וגם בזמנם היו דורשים באורים ותומים. רַבִּי יִרְמְיָה רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק בְּשֵׁם רַב, זֶה יִרְמְיָה וּבָרוּךְ ולדעתו כל זמן שהבית הראשון עמד, היו אורים ותומים. מִילְתֵיהּ מדבריו דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אֲמָרָה, זֶה יִרְמְיָה וּבָרוּךְ. דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי (דברי הימים ב כו) וַיְהִי לִדְרֹשׁ אֱלֹהִים בִּימֵי זְכַרְיָהוּ הַמֵּבִין בִּרְאֹת הָאֱלֹהִים. מַאן קָם מִבַּתְרֵיהּ מי קם אחריו? יִרְמְיָה וּבָרוּךְ וגם בזמנם היו דורשים באורים ותומים.

מִשֶּׁמֵּתוּ נְבִיאִים הָאַחֲרוֹנִים חַגַּי זְכַרְיָה וּמַלְאָכִי, פָּסְקָה מֵהֶן רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ. אַף עַל פִּי כֵּן, מִשְׁתַּמְשִׁין הָיוּ בְּבַת קוֹל. מַעֲשֶׂה שֶׁשָּׁמַע שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק **בַּת קוֹל יוֹצֵא מִבֵּית קוֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים** וְאָמַר נֶהֱרַג גַּיִיס חיילים של גּוּלִיקַס מלך רשע וּבָטְלוּ גְּזֵירוֹתָיו. מַעֲשֶׂה שֶׁיָּצְאוּ נְעָרִים לְהִלָּחֵם בְּאַנְטוֹכְיָא וְשָׁמַע יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל **בַּת קוֹל יוֹצֵא מִבֵּית קוֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים** וְאוֹמֶרֶת נִצְחוֹ טַלְיָיא דְּאַגְחוּ קַרְבָא בְּאַנְטוֹכְיָא נצחו הילדים שעשו מלחמה באנטוכיא וְכָתְבוּ אוֹתָהּ הָעֵת וְנָתְנוּ בּוֹ זְמַן וְכִיוּוְנוּ שֶׁבְּאוֹתָהּ שָׁעָה הָיְתָה כלומר, הזמן ששמע את הבת קול התאים לזמן שנצחו בקרב. מַעֲשֶׂה שֶׁנִּכְנְסוּ זְקֵנִים אֵצֶל בַּת גַּדְיָא בִּירִיחוֹ וְיָצְתָה **בַּת קוֹל** וְאָמְרָה לָהֶן יֵשׁ בֵּינֵיכֶם אָדָם אֶחָד רָאוּי לְרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ אֶלָּא שֶׁאֵין הַדּוֹר כְּדַיי וְנָתְנוּ עֵינֵיהֶן **בְּהִילֵּל הַזָּקֵן**. וּכְשֶׁמֵּת הָיוּ אוֹמְרִים עָלָיו הֱוֵי עָנָיו חָסִיד תַּלְמִידוֹ שֶׁל עֶזְרָא.

וְשׁוּב נִכְנְסוּ זְקֵנִים לַעֲלִיָּה **בְּיַבְנֶה** וְיָצָאת **בַּת קוֹל** וְאָמְרָה לָהֶן יֵשׁ בֵּינֵיכֶם אֶחָד רָאוּי לְרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ אֶלָּא שֶׁאֵין הַדּוֹר כְּדַיי וְנָתְנוּ עֵינֵיהֶם **בִּשְׁמוּאֵל הַקָּטָן**. וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ קָטָן לְפִי שֶׁהוּא מַקְטִין עַצְמוֹ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים לְפִי שֶׁמְּעַט הָיָה קָטָן מִשְּׁמוּאֵל הֲרָמָתִי. וּכְשֶׁמֵּת הָיוּ אוֹמְרִים עָלָיו הֱוֵי עָנָיו חָסִיד תַּלְמִידוֹ שֶׁל הִלֵּל הַזָּקֵן. וּבִשְׁעַת מִיתָתוֹ אָמַר, שִׁמְעוֹן הנשיא וְיִשְׁמָעֵאל כה"ג לְחַרְבָא מיתת חרב, וּשְׁאָר כָּל עָמֵא לְבִיזָּה. וְעַקִין סַגִיאִין יְהֲוְיִין צרות גדולות יהיו. וּבִלְשׁוֹן אֲרָמִית אֲמָרָן וְלֹא יָדְעוּ מַה אָמַר. וְעַל רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ אוֹמְרִים הֱוֵי עָנָיו חָסִיד אֶלָּא שֶׁנִּטְרְפָה הַשָּׁעָה שהיו יראים להספיד את הרוגי מלכות.

1. **תלמוד ירושלמי סוטה פרק ט דף כד עמוד ג /הט"ז**

רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי אמר בְּשֵׁם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ ב"ל מַעֲשֶׂה שֶׁנִּכְנְסוּ זְקֵנִים לַעֲלִיָּיה בֵּית גַּדְיָא בִּירִיחוֹ וְיָצָאת בַּת קוֹל וְאָמְרָה לָהֶן יֵשׁ בֵּינֵיכֶם שְׁנַיִם רְאוּיִן לְרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ וְהִלֵּל הַזָּקֵן אֶחָד מֵהֶן. וְנָתְנוּ עֵינֵיהֶן בִּשְׁמוּאֵל הַקָּטָן. וְשׁוּב נִכְנְסוּ זְקֵינִים לַעֲלִיָּה בְּיַבְנֶה וְיָצְאָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה לָהֶן יֵשׁ בֵּינֵיכֶם שְׁנַיִם רְאוּיִין לְרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ וּשְׁמוּאֵל הַקָּטָן אֶחָד מֵהֶן. **וְנָתְנוּ עֵינֵיהֶן בְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הוּרְקְנוּס**. וְהָיוּ שְׂמֵחִין שֶׁהִסְכִּימָה דַּעְתָּן לְדַעַת הַמָּקוֹם:

1. **תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לג עמוד א**

וְאֵין מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַכִּירִין בִּלְשׁוֹן אֲרַמִּי? וְהָתַּנְיָא: יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל שָׁמַע **בַּת־קוֹל מִבֵּית קָדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים** שֶׁהוּא אוֹמֵר: נַצְּחוּ טַלְיָא, דְּאָזְלוּ לַאֲגָחָא קְרָבָא בְּאַנְטוֹכְיָא. וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּשִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק שֶׁשָּׁמַע בַּת־קוֹל מִבֵּית קָדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים שֶׁהוּא אוֹמֵר: בְּטִילַת עָבִידְתָּא, דְּאָמַר סָנְאָה לְאַיְתָּאָה עַל הֵיכָלָא, וְנֶהֱרַג גַּסְקַלְגַּס, וּבָטְלוּ גְּזֵרוֹתָיו, וְכָתְבוּ אוֹתָהּ שָׁעָה וְכִוְּנָהּ. וּבִלְשׁוֹן אֲרַמִּי הָיָה אוֹמֵר. אִי בָּעִית אֵימָא: בַּת־קוֹל שַׁאנִי, דִּלְאַשְׁמוּעִי עָבִידָא, וְאִי בָּעִית אֵימָא: גַּבְרִיאֵל הֲוָה, דְּאָמַר מַר: בָּא גַּבְרִיאֵל וְלִמְּדוֹ שִׁבְעִים לָשׁוֹן.

The Gemara asks: **And are the ministering angels not familiar with the Aramaic language? But isn’t it taught** in a *baraita* (*Tosefta* 13:5): **Yoḥanan the High Priest heard a Divine Voice** emerging **from the House of the Holy of Holies that was saying: The youth who went to wage war in Antokhya have been victorious. And** there was **another incident involving Shimon HaTzaddik, who heard a Divine Voice** emerging **from the House of the Holy of Holies that was saying: The decree that the enemy intended to bring against the Temple is annulled, and Gaskalgas,** Caligula, **has been killed and his decrees have been voided. And** people **wrote** down **that time** that the Divine Voice was heard, **and** later found that it **matched** exactly the moment that Caligula was killed. The Gemara concludes: **And** this Divine Voice **was speaking in the Aramaic language.**

The Gemara answers: **If you wish, say** that the **Divine Voice is different, as its purpose is to communicate** a message, and therefore it also communicates in Aramaic. **And if you wish, say** instead that **it was** the angel **Gabriel, as the Master said** with regard to Joseph: **Gabriel came and taught him seventy languages,** as he knows all of the languages, as opposed to the other angels, who do not.

1. **תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו עמוד א-ב**

אַחֵר, קִצֵּץ בַּנְּטִיעוֹת, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: (קהלת ה׳:ה׳) "אַל תִּתֵּן אֶת פִּיךָ לַחֲטִיא אֶת בְּשָׂרֶךָ". מַאי הִיא? חֲזָא מְטַטְרוֹן, דְּאִתְיָהִיבָא לֵיהּ רְשׁוּתָא לְמֵיתַב וּלְמִיכְתָּב זְכוּתָא דְּיִשְׂרָאֵל. אָמַר: גְּמִירִי, דְּאֵין לְמַעְלָה, לֹא יְשִׁיבָה וְלֹא תַּחֲרוּת וְלֹא עֹרֶף וְלֹא עִפּוּי, שֶׁמָּא, חַס־וְשָׁלוֹם שְׁתֵּי רָשֻׁיּוֹת הֵן? מִיָּד, אַפְקוּהָ לִמְטַטְרוֹן וּמַחְיוּהָ שִׁתִּין פּוּלְסֵי דְּנוּרָא. אָמְרוּ לֵיהּ: מַאי טַעְמָא כִּי חֲזִיתֵיהּ, לָא קַמְתָּ מִקַּמֵּיהּ? אִתְיָהִיבָא לֵיהּ רְשׁוּתָא לְמִמְחַק זַכְוְתָא דְּאַחֵר. **יָצְתָה בַּת־קוֹל וְאָמְרָה**: (ירמיהו ג׳:י״ד) "שׁוּבוּ בָנִים שׁוֹבָבִים, חוּץ מֵאַחֵר".

The Gemara stated earlier that ***Aḥer* chopped down the saplings,** becoming a heretic. **With regard to him, the verse states: “Do not let your mouth bring your flesh into guilt”** ([Ecclesiastes 5:5](file:////Ecclesiastes.5.5)). The Gemara poses a question: **What was** it that led him to heresy? **He saw** the angel **Mitatron, who was granted permission to sit and write the merits** of **Israel. He said:** There is **a tradition** that in the world **above there is no sitting; no competition; no** turning one’s **back before Him,** i.e., all face the Divine Presence; **and no lethargy.** Seeing that someone other than God was seated above, **he said: Perhaps,** the Gemara here interjects, **Heaven forbid, there are two authorities,** and there is another source of power in control of the world in addition to God. Such thoughts led *Aḥer* to heresy.

The Gemara relates: **They removed Mitatron** from his place in heaven **and smote him** with **sixty rods [*pulsei*] of fire,** so that others would not make mistake that *Aḥer* made. **They said** to the angel: **What is the reason** that **when you saw** Elisha ben Avuya **you did not stand before him?** Despite this conduct, since Mitatron was personally involved, he **was granted permission to erase the merits of *Aḥer*** and cause him to stumble in any manner. **A Divine Voice went forth saying: “Return, rebellious children”** ([Jeremiah 3:22](file:////Jeremiah.3.22)), **apart from *Aḥer*.**

תַּקְפֵיהּ, עַיְילֵיהּ לבֵּי מִדְרָשָׁא, אָמַר לֵיהּ לִינוּקָא, פְּסוּק לִי פְּסוּקַיִךְ, אָמַר לו, (ישעיה מח) "אֵין שָׁלוֹם אָמַר ה' לָרְשָׁעִים". עַיְילֵיהּ לְבֵי כְּנִישְׁתָּא אַחֲרִיתִי, אָמַר לֵיהּ **לִינוּקָא**, פְּסוֹק לִי פְּסוּקָיִךְ, אָמַר לו, (ירמיה ב) "כִּי אִם תְּכַבְּסִי בַנֶתֶר, וְתַרְבִּי לָךְ בּוֹרִית, נִכְתָּם עֲוֹנֵךְ לְפָנַי". עַיִילֵיה לְבֵי כְּנִישְׁתָּא אַחֲרִיתִי, אָמַר לֵיהּ [דף טו ע"ב] לִינוּקָא, פְּסוֹק לִי פְּסוּקָיִךְ, אָמַר לֵיהּ, (שם דּ) "וְאַתְּ שָׁדוּד מַה תַּעֲשִׂי, כִּי תִּלְבְּשִׁי שָׁנִי, וְכִי תַּעֲדִי עֲדִי זָהָב, כִּי תִּקְרְעִי בַפּוּךְ עֵינַיִךְ - לַשַׁוְא תִּתְיַפִּי", לְבֵי כְּנִישְׁתָּא אַחֲרִיתִי עד דעַיְילֵיה לתְלֵיסַר בֵּי כְּנִישְׁתָּא, כולהו פָּסְקוּ לֵיהּ כִּי הַאי גַּוְונָא -. לבתרא אָמַר לֵיהּ: פְּסוּק לִי פְּסוּקַיִךְ!, אָמַר לֵיהּ (תהלים נ) "וְלַרָשָׁע אָמַר אֱלֹהִים, מַה לְךָ לְסַפֵּר חֻקָי", הַהוּא יְנוּקָא הֲוָה מְגַמְגֵם בִּלִישְׁנֵיהּ, אִשְׁתַמַע כְּמַאה דְּאָמַר לֵיהּ, "וְלֶאֱלִישַׁע אָמַר אֱלֹהִים", אִיכָּא דְּאָמְרִי סַכִּינָא, הוה בהדיה וְקַרְעֵיהּ, וְשַׁדְרֵיהּ לִתְלֵיסָר בֵּי כְּנִישְׁתָּא. ואִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר, אִי הֲוָאי בידי סַכִּינָא הוה קַרְעֵנא לֵיהּ.

[R. Meir] grabbed him and took him, to a schoolhouse. [*Acher*] said to a child: ‘Recite for me the verse you are studying!’[The child] answered: 'There is no peace, said the Almighty, for the wicked' [Yishaiyahu 48:22]. He then took him to another schoolhouse. [*Acher*] said to a child: Recite for me the verse you are studying!’ He answered: 'For though you wash yourself with nitre, and take much soap, yet your iniquity is marked before Me, said the Almighty God [Yirmiyah 2:22]. He took him to yet another schoolhouse, and [*Acher*] said to a child: Recite for me the verse you are studying!’ He answered: 'And you, that are spoiled, what do you do, that you clothe yourself with scarlet, that you bedeck yourself with ornaments of gold, that you enlarge your eyes with paint? In vain do you make yourself fair…’ (Yirmiyahu 4:30). He took him to yet another schoolhouse until he took him to thirteen schools; all of them quoted in similar vein. When he said to the last one, 'Recite for me the verse you are studying,' he answered*: ‘*But unto the wicked God said: ‘What have you to do to declare My statutes?’ [Tehilim 50: 16] That child was a stutterer, so it sounded as though he answered: ‘But to Elisha God said’. Some say that [*Acher*] had a knife with him, and he cut [the child] up and sent him to the thirteen schools; and some say that he said: 'Had I a knife in my hand I would have cut him up.' (Talmud Bavli Hagigah 15a-b)

1. **תלמוד ירושלמי חגיגה פרק ב דף עז עמוד ב /ה"א**

...אֲמַר לֵיהּ דָיֵיךָ מֵאִיר עַד כָּאן תְּחוּם שַׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ מִן הֵן אַתְּ יָדַע? אֲמַר לֵיהּ מִן טַלְפֵי דְסוּסָיי דַּהֲוִינָא מִנֵּי וְהוֹלֵךְ אַלְפַּיִים אָמָה אֲמַר לֵיהּ, וְכֹל הַדָא חָכְמַתָא אִית בֵּיךְ וְלֵית אַתְּ חֲזַר בָּךְ? אֲמַר לֵיהּ, לֵית אֲנָּא יָכִיל. אֲמַר לֵיהּ, לָמָה? אֲמַר לֵיהּ, שֶׁפַּעַם אַחַת הָיִיתִי עוֹבֵר לִפְנֵי **בֵּית קוֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים** רָכוּב עַל סוּסֵי ביום הכיפורים שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וְשָׁמַעְתִּי **בַּת קוֹל** יָצְאָה **מִבֵּית קוֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים** וְאוֹמֶרֶת (ירמיה ג) שׁוּבוּ בָנִים. חוּץ מֵאֱלִישָׁע בֶּן אָבוּיָה שֶׁיָּדַע כֹּחִי וּמָרַד בִּי.

…Elisha then remarked, 'Turn back.' 'Why?,' R. Meir asked. ‘Because this is the Sabbath limit.’ ‘How do you know?' 'By the hoofs of my horse [which tell me that he] has already gone two thousand cubits.’ R. Meir exclaimed, ‘You possess all this wisdom and yet you do not repent.’ He replied, ‘I am unable.’ ‘Why?’ He said to him, ' I was once on my horse riding past the Temple on the Day of Atonement which occurred on the Sabbath, and I heard a Bat Kol crying out, " Return, my mischievous children (Yirmiyahu 3, 22), Return unto Me, and I will return unto you (Malachi 3, 7), - with the exception of Elisha ben Avuyah, who knows My power and yet rebelled against Me!"

1. **תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לב עמוד א**

וְאָמַר רַבִּי שְׁפַטְיָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן שֶׁמִּשְׁתַּמְּשִׁין בְּבַת־קוֹל? שֶׁנֶּאֱמַר: "וְאָזְנֶיךָ תִּשְׁמַעְנָה דָּבָר מֵאַחֲרֶיךָ לֵאמֹר". וְהַנֵי מִילֵי, דְּשָׁמַע קָל גַּבְרָא בְּמָתָא, וְאִתְּתָא בְּדַבְּרָא. וְהוּא דְּאָמַר: 'הֵן' 'הֵן'. וְהוּא דְּאָמַר: 'לָאו' 'לָאו'.

**And Rabbi Shefatya said** that **Rabbi Yoḥanan said:** If one was deliberating about whether to do a certain action, and a Divine Voice indicated what he should do, **from where** is it derived **that one may make use of a Divine Voice** and rely upon it? **As it is stated: “And your ears shall hear a word behind you saying:** This is the way, walk in it” ([Isaiah 30:21](file:////Isaiah.30.21)). The Gemara comments: **This applies** only **when one heard a male voice in the city,** which is unusual, for men are usually found in the fields, **or** when one heard **a female voice in the fields,** for women are generally not found there. Since the voice is unusual, one need not doubt it and may rely upon it. **And that** applies **when** the voice repeated its message and **said: Yes, yes. And that** also applies **when** the voice **said: No, no.**

1. **רש"י מסכת מגילה דף לב עמוד א**

משתמשין בבת קול - אם בלבו להתחיל דבר, ושמע קול או הין או לאו - הולך אחריו, ואין כאן משום ניחוש.

קל גברא במתא - קול שאינו מצוי הוא, ובת קול באה אליו.

והוא דאמר הין הין או לאו לאו - שנכפל שתי פעמים.

1. **תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק ו הלכה ט ידיד נפש מסכת שבת פרק ו הלכה ט**

תַּנִי ר' לֵיעזֶר בֶּן יַעֲקֹב (ויקרא יט) לֹא תְּנַחֲשׁוּ וְלֹא תְעוֹנְנוּ אף על פי שֶׁאֵין נָחָשׁ אף על פי שאסור לנחש יֵשׁ סִימָן אומר אדם כיון שהצלחתי בזה, כנראה שיש כאן הצלחה, ואין בזה משום לא תנחשו וּבִלְבַד לְאַחַר ג' סִימָנִים רק אם הצליח באותו ענין ג' פעמים, זה סימן טוב כְּגוֹן אצל יעקב שהורע מזלו ג' פעמים (בראשית מח) וַאֲנִי בְּבוֹאִי מִפָּדָן מֵתָה עָלַי רָחֵל. יוֹסֵף אֵינֶנּוּ וְשִׁמְעוֹן אֵינֶנּוּ ואחר ג' צרות אלו אמר זה סימן רע לבנימין, שאמר בהמשך וְאֶת בִּנְיָמִין וְגוֹ'. א"ר אֶלְעָזָר הוֹלְכִין אַחַר שְׁמִיעַת בַּת קוֹל פעמים שאדם רוצה לעשות איזה דבר ואז כאילו שומע קול שאומר לו לעשות, יכול לסמוך על זה ואין כאן משום ניחוש. מַה טַעֲמָא? היכן יש אסמכתא לזה? (ישעיה ל) וְאָזְנֶיךָ תִּשְׁמַעְנָה דָּבָר מֵאַחֲרֶיךָ לֵאמֹר זֶה הַדֶּרֶךְ לְכוּ בּוֹ. ...ר' יוֹחָנָן וְרשב"ל הֲוֵי מִתְחָמְדִין מִיחָמִי אָפְּווּיֵי דִּשְׁמוּאֵל התאוו לקבל פניו של שמואל אָמְרִין נֵלֵךְ אַחַר שְׁמִיעַת בַּת קוֹל. עָבְרִין קוּמֵי סִידְרָא שָׁמְעִין **קָלֵיהּ דְּטַלִיָּיא** **עברו ליד בית המדרש ושמעו תינוק קורא** (שמואל א כא) וּשְׁמוּאֵל מֵת. וְסָיְּימוּן סימנו את השעה וְכֵן הֲווֹת לֵיהּ.

1. **שו"ת מן השמים סימן ג**

וְעוֹד שָׁאַלְתִּי עַל סֵדֶר פָּרשִׁיּוֹת שֶׁבַּתְּפִלִּין וְכָךְ הָיְתָה שְׁאֵלָתִּי: אֲנָא הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא חֲכַם הָרָזִים מְגַלֶּה נִסְתָּרוֹת מַגִּיד נֶעְלָמוֹת שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד, הַגָּדֵל נָא חַסְדְּךָ עִמָּנוּ הַיּוֹם וְצִוָּה לְמַלְאֲכֵיךֳ הַקְּדוֹשִׁים לְהוֹדִיעַנִי אֶת אָשֵׁר נִסְתַּפַּקְנוּ בְּסֵדֶר פָּרָשִׁיּוֹת שֶׁל תְּפִלִּין. כִּי יֵשׁ מֵהַחֲכָמִים הָאוֹמְרִים הֲוָיוֹת בְּאֶמְצַע וְאִם הֶחֱלִיף פְּסוּלוֹת, וְיֵשׁ מֵחֲכָמִים הָאוֹמְרִים הֲוָיוֹת כְּסִדְרָן וְאִם הֶחֱלִיף פְּסוּלוֹת וְעַתָּה מֶלֶךְ מְלָכִים צִוָּה לְמַלְאֲכֵיךֳ הַקְּדוֹשִׁים לְהוֹדִיעַנִי הֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי, וְדִבְרֵי מִי אַתָּה מְחַבֵּב.

וְהָשִׁיבוּ: **אֵלּוּ וְאֵלּוּ דִּבְרֵי אֱלֹהִים חַיִּים**, וּכְמַחֲלֹוֹקֶת לְמַטָּה כָּךְ מַחֲלֹוֹקֶת לְמַעְלָה. הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹמֵר הֲוָיוֹת בְּאֶמְצַע וְכֹל פָּמַלְיָא שֶׁל מַעְלָה אוֹמְרִים הֲוָיוֹת כְּסִדְרָן. וְהוּא אֲשֶׁר דִּיבֶּר ה' בִּקְרֹוֹבַי אֶקָּדֵשׁ וְעַל פְּנֵי כָל הָעָם אֶכָּבֵד, וְזֶה כְּבוֹדוֹ בִּהְיוֹת פָּרָשַׁת מַלְכוּת שָׁמַיִם תְּחִילָּה.

1. **תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק א:ו (ט עמוד א)**

תַּנִי, יָצָאתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה **אֵילּוּ וָאֵילּוּ דִּבְרֵי אֱלֹהִים חַיִּים הֵם** **אֲבָל הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל לְעוֹלָם** **בְּאֵיכָן יָצָאת בַּת קוֹל?** רַב בִּיבִּי בְּשֵׁם רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר **בְּיַבְנֶה יָצָאת בַּת קוֹל.**

1. **תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב**

וְכִי מֵאַחַר שאֵלּוּ וְאֵלּוּ דִּבְרֵי אֱלֹהִים חַיִּים, מִפְּנֵי מַה זָכוּ בֵית הִלֵּל לִקְבּוֹעַ הֲלָכָה כְּמוֹתָן? מִפְּנֵי שֶׁנּוֹחִין וַעֲלוּבִין הָיוּ, וְשׁוֹנִין דִּבְרֵיהֶן וְדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי. וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁמַקְדִּימִין דִּבְרֵי בֵית שַׁמַּאי לְדִבְרֵיהֶן.

1. **תלמוד בבלי מסכת יבמות דף יד עמוד א**

ובפלוגתא דרב ושמואל, דרב אומר: לֹא עָשׂוּ בֵּית שַׁמַּאי כְּדִבְרֵיהֶם, ושמואל אמר: עָשׂוּ וְעָשׂוּ. אימת? אילימא קוֹדֵם בַּת קוֹל, מ"ט דְּמַאן דְּאָמַר לֹא עָשׂוּ? ואלא לְאַחַר בַּת קוֹל, מ"ט דמ"ד עָשׂוּ? אִי בָעִית אֵימָא: קוֹדֵם בַּת קוֹל, וְאִי בָעִית אֵימָא: לְאַחַר בַּת קוֹל. אִי בָעִית אֵימָא קוֹדֵם בַּת קוֹל, וכגון דבֵית הִלֵּל רוּבָּא, למַאן דְּאָמַר לֹא עָשׂוּ, דְּהָא בֵּית הִלֵּל רוּבָּא; וְמַאן דְּאָמַר עָשׂוּ, כִי אָזְלִינָּן בָּתַר רוּבָּא - הֵיכָא דְּכִי הֲדָדֵי נִינְהוּ, הָכָא בֵּית שַׁמַּאי מְחַדְּדֵי טְפֵי.

1. **ספר תורת חיים על עירובין דף יג/ב**

הללו אומרים הלכה כמותינו וכו'. משום דקיימא לן כל היכא דפליגי תרי תנאי וחד מינייהו גדול מאידך בחכמה או במנין הולכין אחריו כדאיתא בפ"ק דע"א וכאן היה האחד גדול בחכמה והאחד גדול במנין דבית הלל רובא הוי ובית שמאי חריפי טפי לכך הללו אומרים הלכה כמותינו כו':

1. **תלמוד בבלי מסכת עירובין דף ו עמוד ב**

תַּנְיָא, **לְעוֹלָם** **הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל**, וְהָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי - עוֹשֶׂה, כְּדִבְרֵי בֵית הִלֵל - עוֹשֶׂה. מִקּוּלֵי בֵית שַׁמַּאי וּמִקוּלֵי בֵית הִלֵּל - רָשָׁע. מֵחוּמְרֵי בֵית שַׁמַּאי וּמְחוּמְרִי בֵית הִלֵּל, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר (קהלת ב) "וְהַכְּסִיל בַּחֹשֶׁךְ הוֹלֵךְ". אֶלָּא אִי כְּבֵית שַׁמַּאי - כְּקוּלֵּיהוֹן וּכְּחוּמְרֵיהוֹן. אִי כְּבֵית הִלֵּל - כְּקוּלֵּיהוֹן וּכְחוּמְרֵיהוֹן. הַא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמַרְתְּ, לְעוֹלָם הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל, וַהֲדַר אָמַרְתְּ, הָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי עוֹשֶׂה? לָא קַשְׁיָא, כָּאן - קוֹדֵם בַּת - קוֹל. כָּאן - לְאַחַר בַּת - קוֹל. וְאִי בָעִית אֵימָא, הָא וְהָא לְאַחַר בַּת - קוֹל, [דף ז ע"א] וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא, דְּלָא מַשְׁגַּח בְּבַת - קוֹל.

1. **תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד א**

תְּנָן הָתָם, חֲתָכוֹ חֻלְיוֹת, וְנָתַן חוֹל בֵּין חֻלְיָא לְחֻלְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַהֵר, וַחֲכָמִים מְטַמְּאִים: [שם ע"ב] וְזֶה הוּא תַנּוּר שֶׁל עַכְנַאי. מַאי ,עַכְנַאי'? אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, שֶׁהֵקִיפוּ דְבָרִים כְּעַכְנָא זוּ וְטִמְאוּהוּ. תָּנָא, בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם הֵשִׁיב רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כָּל תְּשׁוּבוֹת שֶׁבָּעוֹלָם, וְלֹא קִבְּלוּ הֵימֶנּוּ. אָמַר לָהֶם, אִם הֲלָכָה כְמוֹתִי - חָרוּב זֶה יוֹכִיחַ! נֶעֱקַר חָרוּב מִמְּקוֹמוֹ מֵאָה אַמָּה, וְאָמְרֵי לָהּ, אַרְבַּע מֵאוֹת אַמָּה. אָמְרוּ לוֹ, אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הֶחָרוּב. חָזַר וְאָמַר לָהֶם, אִם הֲלָכָה כְמוֹתִי - אַמַּת הַמַּיִם יוֹכִיחוּ! חָזְרוּ אַמַּת הַמַּיִם לַאֲחוֹרֵיהֶם. אָמְרוּ לוֹ, אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מֵאַמַּת הַמַּיִם. חָזַר וְאָמַר לָהֶם, אִם הֲלָכָה כְמוֹתִי - כּוֹתְלֵי בֵית - הַמִּדְרָשׁ יוֹכִיחוּ! הִטּוּ כוֹתְלֵי בֵית הַמִּדְרָשׁ לִפּוֹל. גָּעַר בָּהֶם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אָמַר לָהֶם, אִם תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מְנַצְּחִים זֶה אֶת זֶה בַּהֲלָכָה, אַתֶּם - מַה טִּיבְכֶם? לֹא נָפְלוּ - מִפְּנֵי כְבוֹדוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וְלֹא זָקְפוּ - מִפְּנֵי כְבוֹדוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַעֲדַיִן מַטִּין וְעוֹמְדִין.

חָזַר וְאָמַר לָהֶם, אִם הֲלָכָה כְּמוֹתִי, מִן הַשָּׁמַיִם יוֹכִיחוּ! יָצְאתָה בַת - קוֹל וְאָמְרָה, מַה לָּכֶם אֵצֶל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר? - שֶׁהֲלָכָה כְּמוֹתוֹ בְכָל מָקוֹם. עָמַד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל רַגְלָיו וְאָמַר, (דברים ל) "לֹא בַשָּׁמַיִם הִיא"! מַאי, "לֹא בַשָּׁמַיִם הִיא"? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, [שֶׁכְּבָר נִתְּנָה תּוֹרָה מֵהַר - סִינַי], אֵין אָנוּ מַשְׁגִּיחִין בְּבַת - קוֹל, שֶׁכְּבָר כָּתַבְתָּ בְּהַר - סִינַי בַתּוֹרָה, (שמות כג) "אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת".

אַשְׁכְּחֵיהּ רַבִּי נָתָן לְאֵלִיָּהוּ, אֲמַר לֵיהּ, מַאי עֲבִיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּהַהיִא שַׁעְתָּא? אָמַר לֵיהּ, קָא חַיִיךְ, וְאָמַר, נִצְּחוּנִי בָנַי, נִצְּחוּנִי בָנַי.

1. **שיטה מקובצת מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב**

ויש אומרים כי חכם מחכמי מדרש נתנמנם במריש וראה בחלום שהיו חולקים החכמים על רבי אליעזר ואמר להם רבי אליעזר למה אתם חולקים עלי אמת המים תוכיח וכל הענין וכי רבי יהושע מתריס כנגדו וכי נתנה בת קול מן השמים ואמר רבי יהושע לא בשמים היא. ומפני מה לא פירש כי דברי חלומות הם מפני שהיו בידם החלומות קרובים לנבואה אבל יסמכו בזה הענין והחלומות שוא ידברו וקיימו אחרי רבים להטות. **רבינו חננאל**:

1. **תוספות מסכת יבמות דף יד עמוד א**

רבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול - **וא"ת ומ"ש דלא קי"ל כבת קול דר"א** אלא אמרינן בכל דוכתי דשמותי הוא ואין הלכה כמותו וכבת קול דב"ה קי"ל דהלכה כב"ה וי"ל משום דבת קול דר"א **לא יצאה אלא לכבודו** שאמר מן השמים יוכיחו כדאמר התם א"נ **בההיא בת קול שהיתה כנגד רבים דרבנן הוו רובא דודאי אין הלכה** אבל כבת קול דב"ה קי"ל משום **דהוו ב"ה רובא אלא דב"ש מחדדי טפי** וא"ת ודלמא רבי יהושע נמי דוקא התם קאמר דאין משגיחין כדפירשנו אבל בעלמא לא וי"ל מדנקט ר' יהושע האי לישנא ואמר לא בשמים היא ש"מ דבכל דוכתא אית ליה דאין משגיחין.

1. **תוספות מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב**

לא בשמים היא - והא דאמר בפ"ק דיבמות (ד' יד. ושם ד"ה רבי) דהלכה כב"ה משום דיצאה בת קול **שאני הכא שבא לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים להטות אבל התם אדרבה ב"ה רובא** אי לאו דהוה מספקא לן אי אזלינן בתר רובא משום דב"ש הוו חריפי טובא **ועוד דכאן לא יצאה בת קול אלא משום כבודו דר"א שאמר מן השמים יוכיחו** והא דאמר התם רבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול ולא שמעינן ליה לר' יהושע אלא על ב"ק דהאי מעשה דר"א דהכא התם דייק מדקאמר לא בשמים היא כבר ניתנה לנו תורה מסיני משמע דבשום מקום אין משגיחין.

1. **רבי ניסים גאון על ברכות דף יט/א**

חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאין וזהו תנורו של עכנאי ואמר רב יהודה אמר שמואל למה נקרא שמו עכנאי שהקיפוהו דברים כעכנא וטימאוהו. איתה מיפרשא בבבא מציעא בפרק הזהב (דף נט) ומי שלא עיין בה לשם אינה מתפרשת לו מיכן לפי שלא הוזכר ממנה כאן אלא כפי הצורך בענין נמנו ובירכוהו בלבד וכלל המעשה כולו לשם פירשוהו ולפי שהוא קשה ומשתבשין בפירושה ישר בעיני לפרש תורף דבריה בקיצור כפי שלמדתי מדברי אדוננו האיי גאון ז"ל החלוקה היתה בין ר' אליעזר והחכמים חבריו בתנור שנעשה חוליות של טיט מתחלתו ואחר כן הניחו אותן החוליות אחת על גבי חברתה עד שנגמר התנור ועמד על מתכונתו וכשהיו מרכיבין החוליות אחת על גבי חברתה היו נותנין חול בנתים סבר ר' אליעזר כי זה התנור הואיל והחול נתון בין כל חוליא וחוליא וכשמבקש אדם לפורקו ולהחזירו חוליות כמו שהיה מתחלה יכול הוא לפי כי חוליות שלו לא נדבקו זו בזו ולא נצמדו זו לזו ולפיכך יהא דינו עכשיו בשעה שהוא מוקם כדין שהיה לחוליות שלו קודם הקמתו ואם נפל באוירו של זה התנור שרץ אינו מטמא ולא יהא דינו כדין התנור שחוליותיו מצומדין ומדובקין זו בזו שאמר בו הכתוב (ויקרא יא) תנור וכירים יותץ והחכמים החולקים עליו לא היה אצלם הפרש בין נתן חול בין החוליות שלו בין לא נתן אלא בין כך ובין כך טמא הוא אצלם כדין שאר כלי חרש שמיטמאין מאוירן והיו דנין כנגד ר' אליעזר על זה הדבר ונשאו ונתנו בה הרבה ורצה ר' אליעזר להביא ראיה לדבריו ולסייעם מדרך שהיא נוהגת כמנהג סימנים וראיות והיא מדמית למעשה מופת ולא קיבלום החכמים ולא נתקיימו אצלם לפי שכן דרכו של עולם להתנהג בכיוצא בהן ולפיכך אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב אין מביאין ראיה מאמת המים כלומר כי אין בזה דבר שהוא סותר למנהגו של עולם ומשנה סדרי בראשית כדי שיהא לך לראיה אלא לעולם אין ההלכה מתקיימת אלא לפי מה שנתברר מן הקבלה של מרובין והיינו דברי חכמים ובגמרא דאלו מגלחים דבני מערבא (הלכה א) הזכירו זה המעשה ואמרו כל הלין שבחא ולית הלכתא כר' אליעזר אמר ר' חנינא משנתנה לא נתנה אלא אחרי רבים להטות ולית לר' אליעזר ידע (רבי ניסים גאון על ברכות דף יט/ב) שאחרי רבים להטות לא הקפיד אלא על ידי ששרפו טהרותיו בפניו פירוש עכנה נקבה של נחשים וזה שנתכוונו לדמותן לדברים בעכנה מפני שהקיפו דבריהן עליו בראיות ברורות שאין עליהן פירכא והתקיפו עליו באתקפות מחוורות ששוברין דבריו ולא מצא מהן מנוס כעכנה זו שאם מקפת על שום דבר וסוגרת עליו לא יהיה לו ממנה מפלט ודכוותה התם בבבא קמא בפרק הגוזל בתרא (דף קיז) עכנה עכנה (פתחי) [פתח] פיך ויכנס הרב אצל התלמיד. וזה שאמרו יצאת בת קול ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכ"מ ראיתי בו ב' תשובות האחת כי בת קול לא אמרה שהלכה כמותו בדבר זה אלא בכל מקום סתם הוא שאמרה ואיפשר לומר כי בכל מקום זולתי זה המקום היתה כוונתה או מה שדומה לו שטעמו שאין הלכה כר' אליעזר בזה הדבר ויהיו דברי בת קול נכוחים וקיימים והשנית שלא היתה הכונה אלא לנסות את החכמים אם יניחו הקבלה שבידם והגמרא שבפיהם בשביל בת קול ואם לאו ודומה למה שכתב (דברים יג) כי מנסה ה' אלהיכם אתכם והנה נודע עם כל זאת בירור קבלתם וזה שאמר ר' יהושע (דברים ל) לא בשמים היא כלומר כי תורת ה' תמימה וכבר נתנה לנו בסיני והודיענו כי אינו מחליף ממנה דיבור אחד ואין בתורתנו חסרון ולא ספק כדי שנצטרך אל ראיה מן השמים וכל מקום בתלמוד שיש בו ור' יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול מיכן היא עיקרו והברכה שבירכוהו לר' אליעזר שהיא כינוי לנידוי פירשו במסכת סנהדרין בסוף פרק ד' מיתות (דף סח) כי בשעת פטירתו התירוהו כמו שאמרו עמד ר' יהושע על רגליו ואמר הותר הנדר הותר הנדר:

1. **ספר החינוך מצוה תצו**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה (עי' רמב"ן עה"ת יז יא). לְפִי שֶׁדֵּעוֹת בְּנֵי אָדָם חֲלוּקִין זֶה מִזֶּה, לֹא יִשְׁתַּוּוּ לְעוֹלָם הַרְבֵּה דֵּעוֹת בִּדְבָרִים, וְיָדַע אֲדוֹן הַכֹּל בָּרוּךְ הוּא שֶׁאִלּוּ תִהְיֶה כַוָּנַת כְּתוּבֵי הַתּוֹרָה מְסוּרָה בְּיַד כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִבְּנֵי אָדָם, אִישׁ אִישׁ כְּפִי שִֹכְלוֹ יְפָרֵשׁ כָּל אֶחָד מֵהֶם דִּבְרֵי הַתּוֹרָה כְּפִי סְבָרָתוֹ, וְיִרְבֶּה הַמַּחֲלֹקֶת בְּיִשְֹרָאֵל בְּמַשְׁמָעוּת הַמִּצְוֹת, וְתֵעָשֶֹה הַתּוֹרָה כְּכַמָּה תוֹרוֹת, וְכָעִנְיָן שֶׁכָּתַבְתִּי בְּמִצְוַת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטּוֹת בְּפָרָשַׁת מִשְׁפָּטִים (מצוה עח). עַל כֵּן, אֱלֹהֵינוּ שֶׁהוּא אֲדוֹן כָּל הַחָכְמוֹת הִשְׁלִים תּוֹרָתֵינוּ תּוֹרַת אֱמֶת עִם הַמִּצְוָה הַזֹּאת שֶׁצִּוָּנוּ לְהִתְנַהֵג בָּהּ עַל פִּי הַפֵּרוּשׁ הָאֲמִתִּי הַמְּקֻבָּל לַחֲכָמֵינוּ הַקַּדְמוֹנִים עֲלֵיהֶם הַשָּׁלוֹם, וּבְכָל דּוֹר וָדוֹר גַּם כֵּן שֶׁנִּשְׁמַע אֶל הַחֲכָמִים הַנִּמְצָאִים שֶׁקִּבְּלוּ דִבְרֵיהֶם, וְשָׁתוּ מַיִם מִסִּפְרֵיהֶם, וְיָגְעוּ כַּמָּה יְגִיעוֹת בַּיָּמִים וּבַלֵּילוֹת לְהָבִין עֹמֶק מִלֵּיהֶם וּפְלִיאוֹת דֵּעוֹתֵיהֶם, וְעִם הַהַסְכָּמָה הַזֹּאת נְכַוֵּן אֶל דֶּרֶךְ הָאֱמֶת בִּידִיעַת הַתּוֹרָה וְזוּלַת זֶה, אִם נִתְפַּתֶּה אַחַר מַחְשְׁבוֹתֵינוּ וַעֲנִיּוּת דַּעְתֵּנוּ לֹא נִצְלַח לַכֹּל. וְעַל דֶּרֶךְ הָאֱמֶת וְהַשֶּׁבַח הַגָּדוֹל בְּזֹאת הַמִּצְוָה אָמְרוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (ספרי כאן) לֹא תָסוּר מִמֶּנּוּ יָמִין וּשְֹמֹאל אֲפִלּוּ יֹאמְרוּ לְךָ עַל יָמִין שֶׁהוּא שְֹמֹאל לֹא תָסוּר מִמִּצְוָתָם, כְּלוֹמַר, שֶׁאֲפִלּוּ יִהְיוּ הֵם טוֹעִים בְּדָבָר אֶחָד מִן הַדְּבָרִים אֵין רָאוּי לָנוּ לַחֲלֹק עֲלֵיהֶם, אֲבָל נַעֲשֶֹה כְּטָעוּתָם, **וְטוֹב סְבֹּל טָעוּת אַחַת וְיִהְיוּ הַכֹּל מְסוּרִים תַּחַת דַּעְתָּם הַטּוֹב תָּמִיד, וְלֹא שֶׁיַּעֲשֶֹה כָּל אֶחָד וְאֶחָד כְּפִי דַעְתּוֹ, שֶׁבָּזֶה יִהְיֶה חֻרְבַּן הַדָּת, וְחִלּוּק לֵב הָעָם, וְהֶפְסֵד הָאֻמָּה לְגַמְרֵי**. וּמִפְּנֵי עִנְיָנִים אֵלֶּה, נִמְסְרָה כַוָּנַת הַתּוֹרָה אֶל חַכְמֵי יִשְֹרָאֵל, וְנִצְטַוּוּ גַּם כֵּן שֶׁיִּהְיוּ לְעוֹלָם הַכַּת מּוּעֶטֶת מִן הַחֲכָמִים כְּפוּפָה לְכַת הַמְּרֻבִּים מִן הַשֹּׁרֶשׁ הַזֶּה, וּכְמוֹ שֶׁכָּתַבְתִּי שָׁם בְּמִצְוַת לְהַטּוֹת אַחֲרֵי רַבִּים:

**וְעַל דֶּרֶךְ זֶה שֶׁעוֹרַרְתִּיךָ**, בְּנִי, עָלָיו אֲפָרֵשׁ לְךָ אֲגַדָה אַחַת שֶׁהִיא בְבָבָא מְצִיעָא בְּסוֹף פֶּרֶק הַזָּהָב (נט, ב) גַּבֵּי הַהוּא מַעֲשֶֹה דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַגָּדוֹל בְּתַנּוּרוֹ שֶׁל עַכְנַאי, הַמַּתְמַהַת כָּל שׁוֹמְעָהּ. אָמְרוּ שָׁם אַשְׁכְּחֵהּ רַבִּי נָתָן לְאֵלִיָּהוּ וְכוּ' אֲמַר לֵהּ מַאי עָבִיד קֻדְשָׁא בְרִיךְ הוּא בְּהַהִיא שַׁעְתָּא, אֲמַר לֵהּ חַיֵּךְ וַאֲמַר נִצְחוּנִי בָנַי, שָֹמֵחַ עַל שֶׁהָיוּ בָנָיו הוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ הַתּוֹרָה וּבְמִצְוָתָהּ לְהַטּוֹת אַחֲרֵי רַבִּים, וּמַה שֶּׁאָמַר נִצְחוּנִי בָנַי חָלִילָה לִהְיוֹת נִצָּחוֹן לְפָנָיו בָּרוּךְ הוּא, אֲבָל פֵּרוּשׁ הַדָּבָר הוּא עַל עִנְיָן זֶה, שֶׁבַּמַּחֲלֹקֶת הַזֶּה שֶׁהָיְתָה לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר עִם חֲבֵרָיו הָאֱמֶת הָיְתָה כְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּכְדִבְרֵי הַבַּת קוֹל שֶׁהִכְרִיעָה כְמוֹתוֹ, **וְאַף עַל פִּי שֶׁהָיָה הָאֱמֶת אִתּוֹ בָזֶה**, בְּיִתְרוֹן פִּלְפּוּלוֹ עַל חֲבֵרָיו לֹא יָרְדוּ לְסוֹף דַּעְתּוֹ, וְלֹא רָצוּ לְהוֹדוֹת לִדְבָרָיו אֲפִלּוּ אַחַר בַּת קוֹל, וְהֵבִיאוּ רְאָיָה מִן הַדִּין הַקָּבוּעַ בַּתּוֹרָה שֶׁצִּוַּתְנוּ לָלֶכֶת אַחֲרֵי הָרַבִּים לְעוֹלָם, בֵּין יֹאמְרוּ אֱמֶת אוֹ אֲפִלּוּ טוֹעִים, וְעַל זֶה הֵשִׁיב הַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא נִצְחוּנִי בָנַי, כְּלוֹמַר, אַחַר שֶׁהֵם נוֹטִים מִדֶּרֶךְ הָאֱמֶת, שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הוּא הָיָה מְכַוֵּין בָּזֶה אֶת הָאֱמֶת וְלֹא הָם, וְהֵם בָּאִים עָלָיו מִכֹּחַ מִצְוַת הַתּוֹרָה שֶׁצִּוִּיתִים לִשְׁמֹעַ אֶל הָרֹב לְעוֹלָם, אִם כֵּן עַל כָּל פָּנִים יֵשׁ לְהוֹדוֹת לָהֶם בַּפַּעַם הַזֹּאת כְּדִבְרֵיהֶם שֶׁתִּהְיֶה הָאֱמֶת נֶעְדֶּרֶת, וַהֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ בַּעַל הָאֱמֶת נָצוּחַ:

1. **בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ח:ה**

אָמַר רַבִּי סִימוֹן, בְּשָׁעָה שֶׁבָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְרֹאת אֶת אָדָם הָרִאשׁוֹן, נַעֲשׂוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת כִּתִּים כִּתִּים, וַחֲבוּרוֹת חֲבוּרוֹת, מֵהֶם אוֹמְרִים אַל יִבָּרֵא, וּמֵהֶם אוֹמְרִים יִבָּרֵא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (תהלים פה, יא): חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ צֶדֶק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוּ. חֶסֶד אוֹמֵר יִבָּרֵא, שֶׁהוּא גּוֹמֵל חֲסָדִים. וֶאֱמֶת אוֹמֵר אַל יִבָּרֵא, שֶׁכֻּלּוֹ שְׁקָרִים. צֶדֶק אוֹמֵר יִבָּרֵא, שֶׁהוּא עוֹשֶׂה צְדָקוֹת. שָׁלוֹם אוֹמֵר אַל יִבָּרֵא, דְּכוּלֵיהּ קְטָטָה. מֶה עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נָטַל אֱמֶת וְהִשְׁלִיכוֹ לָאָרֶץ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (דניאל ח, יב): וְתַשְׁלֵךְ אֱמֶת אַרְצָה, אָמְרוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, רִבּוֹן הָעוֹלָמִים מָה אַתָּה מְבַזֶּה תַּכְסִיס אַלְטִיכְסְיָה שֶׁלָּךְ, תַּעֲלֶה אֱמֶת מִן הָאָרֶץ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (תהלים פה, יב): אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח... רַב הוּנָא רַבָּהּ שֶׁל צִפּוֹרִין אֲמַר עַד שֶׁמַּלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מִדַּיְּנִין אֵלּוּ עִם אֵלּוּ וּמִתְעַסְּקִין אֵלּוּ עִם אֵלּוּ בְּרָאוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. אָמַר לָהֶן מָה אַתֶּם מִדַּיְּנִין כְּבָר נַעֲשָׂה אָדָם.

1. **ספר קול אליהו על אגדות על הש"ס**

בבא מציעא (דף נ"ט ע"ב) … הנה יש לדקדק בענין הזה כי אחר שהמה ראו אות הראשון שנעקר החרוב ולא השגיחו עליו שנראה שאין סומכין על מעשה האותות א"כ מה יתן ומה יוסיף האות האחרון שאין ספק שלא יחזרו בהם מחמת האות האחרון יותר מהראשון, וכן אחר שראו גם את הראשון גם את השני ולא סמכו עליהם האיך חזר עוד לומר אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הלא תשובתם מודעת שיאמרו אין סומכין עליהם, עוד יש לדקדק בלשונם שאמרו אין מביאים ראיה מן החרוב ומאמת המים שנראה שהראיה נחצבת מצד היותו חרוב ואמת המים היה להם לומר בקיצור אין מביאין ראיה ממעשה נסים, ועוד למה תלה האותות בדברים הללו מזולתם, אולם על דרך דרש פשוט הענין כך הוא כי ידוע שאין התורה נקנית אלא בשלשה מדות, הסתפקות, ענוה, ושקידה רבה, הסתפקות כמו שאמרו חכמינו ז"ל בפרקי אבות (ו. ד) כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו' ואמרו בירושלמי (הובא בתוס' כתובות ק"ד ע"א ד"ה לא נהניתי) עד שאתה מתפלל שיכנסו דברי תורה בלבבך התפלל שלא יכנסו מעדנים במעיך, ועוד אמרו חז"ל חנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לע"ש, ענוה כמו שאמרו חז"ל (נדרים נ"ה) על הפסוק ממדבר מתנה מי שמשים עצמו כמדבר הפקר לכל ניתנה לו התורה במתנה, וכן אמרו חז"ל (תענית ז') על הפסוק (ישעיה נה. א) הוי כל צמא לכו למים למה נמשלה התורה למים לומר לך מה מים מניחים מקום גבוה והולכים רק למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה, שקידה כמו שאמרו חכמינו ז"ל (עירובין דף נ"ד) במי אתה מוצאן במשכים ומעריב עליהם בבית המדרש, ובלא שקידה יומם ולילה ודאי לא יזכה לכתרה של תורה, והשלשה תכונות היקרות האלה, ההסתפקות ושפלות הרוח, והשקידה בתמידות על החכמה הם שערים גדולים לבוא אל הקודש פנימה, והנה שלשה אלה המדות הצריכים לשלמות החכמה אמרו כאן שכולם נקבצו ומצאו קן אצל ר' אליעזר עד שמפני זה היה ראוי לקבוע הלכה כמותו, על כן הביא להם ראיה מן החרוב שנעקר החרוב להודיע לבני האדם שר' אליעזר נמצא אצלו הדבר הזה דהיינו מדת ההסתפקות, כי שם חרוב היה בעת חז"ל לשם מושאל על מדת ההסתפקות כמ"ש וחנינא בני די לו בקב חרובין וכו', והם אמרו לו שאין מביאין ראיה מן החרוב שאין זה אות מספיק ואינו מוכרח שכל המתעסק בתורה באופן זה אמת יהגה חכו שלא יטעה באחד מן הדינים, אחר כך אמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו, באות הזה מודיע שנמצא אצלו עוד סגולה אחרת שראוי לומר שהלכה כמותו וזה שהיה מכלל האנשים שנמשלה התורה אצלם למים והוא רמז שנקבעת אצלו מדת הענוה וכבית הלל שזכו לקבוע הלכה כמותם מפני שענוותנים הם (עי' עירובין י"ג ע"ב), והם אמרו לו אין מביאים ראיה מאמת המים שלא כל מי שדעתו שפלה תהיה הלכה כמותו, אחר כך בא אליהם בטענה שיש לו עוד סגולה שלישית דהיינו רוב השקידה שאמרו במי אתה מוצאן במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש והביא להם מכותלי בית המדרש שהם יעידו בו ששקד עליהם על דרך המקרא (חבקוק ב. ג) אבן מקיר תזעק, שהפליג בשקידה הרבה מאד ועם כל זה לא סמכו עליו, חזר ואמר בת קול וכו' ור"י אמר לא בשמים היא ואין משגיחין בבת קול וכו' **יְבֹאַר עַל פִּי הַמִּדְרָשׁ (ב"ר ח. ה) בִּשְׁעַת בְּרִיאַת הָעוֹלָם חֶסֶד אָמַר יִבְרָא וְכוּ' אֱמֶת אָמַר אַל יִבְרָא מִפְּנֵי הַשְּׁקָרִים מַה עָשָׂה הקב"ה הִשְׁלִיךְ אֱמֶת אֶרְצֶה שֶׁנֶּאֱמַר (תַּהֲלִים פֹּה. יב) אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח וְצֶדֶק מִשָּׁמַיִם נִשְׁקָף וְכוּ', וְהַכַּוָּנָה כָּךְ הוּא דֶּאֱמֶת אָמַר אַל יִבְרָא מִפְּנֵי הַשְּׁקָרִים ר"ל מִפְּנֵי שֶׁהָאֱמֶת צוֹלֵל בֵּין אֲלָפִים מְבוּכוֹת וּסְפֵקוֹת וְאִי אֶפְשָׁר לִבְנֵי אָדָם לִקְלֹעַ בִּשְׂכָלָם אֶל נְקֻדַּת הָאֱמֶת מָה עָשָׂה הקב"ה הִשְׁלִיךְ אֱמֶת אַרְצָה ר"ל שֶׁמָּסַר הָאֱמֶת לַשָּׂרֵי הַתּוֹרָה וְהַחָכְמָה לְמַטָּה בָּאָרֶץ כְּפִי שֶׁיַּסְכִּימוֹ הֵם כֵּן יָקוּם שֶׁנֶּאֱמַר אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמַח, וּמִשֶּׁנָּתַן הקב"ה הַתּוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל צִוָּהּ בְּעַצְמוֹ שֶׁאֵם יֻלַּד אֵיזֶה סָפֵק בְּתוֹרָהּ יָקוּם פְּסַק הֲלָכָה שֶׁבֵּין הַחֲכָמִים הַחוֹלְקִים דַּוְקָא כְּפִי שִׂיבִינוּ שָׂרֵי הַתּוֹרָה וְלֹא זוּלָתָם וַאֲלֵיהֶם הִבְטִיחָהּ הַתּוֹרָה (דְּבָרִים יָא. יז) עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךְ וְגֵו', עַל כֵּן כְּשֶׁיָּצָא הַבַּת קוֹל וְאָמַר הֲלָכָה כר"א** עָמַד ר' יְהוֹשֻׁעַ עַל רַגְלָיו וְאָמַר לֹא בְּשָׂמִים הִיא ר"ל שֶׁכְּבָר יָצָא הַפְּסָק דִּין מִיָּד הַדַּיָּן עַל כֵּן אֵין אָנוּ מַשְׁגִּיחִין בב"ק וְלֹא בְּשׁוּם נִבְרָא בָּעוֹלָם בְּמָה שֶׁנּוֹגֵעַ בְּעִנְיָנֵי הַדָּת רַק כְּפִי הַסְכָּמַת חַכְמֵי הַתּוֹרָה לְמַטָּה בָּאָרֶץ. (תּוֹלְדוֹת אָדָם. עֲצֵי יַעַר):

1. **ראבי"ה חלק א - שאלות ותשובות סימן קנא**

והא דפסק ר' תם בברכות דהלכה כבית שמאי בההיא ששכח ולא בירך מטעמא דההוא דאשכח יונה דדהבא קשיא לן מהא דאמרינן בהאי פירקא דהלכה כבית הלל בכולה פרקין: והא דמקשינן הלכתא אהלכתא, דהא קיימא לן הלכה כבית הלל משום בת קול וקיימא לן כר' יהושע דלא משגח בבת קול, ומתרצינן לה דההיא בת קול דהזהב דלא משגח ר' יהושע בבת קול היינו משום דלכבודו דר' אליעזר יצתה דאמר מן השמים יוכיחו, ומיהו קשה דבפרק אלו דברים קאמר סתמא דתלמודא על פלוגתא דבית שמאי ובית הלל הא מני ר' יהושע הוא דאמר אין משגיחים בבת קול, ופירש"י ור"ח דהיינו ר' יהושע דפרק הזהב, ולא נהירא, דהא לא דמי בת קול דר' יהושע לבת קול דבית הלל, דדילמא ר' יהושע מודה לבית הלל מטעם דרובא נינהו. הלכך אני אומר דזהו רבי יהושע שבפרק בתרא דחגיגה, דמשמע שחזר ר' יהושע להיות שונה כבית שמאי, דאמר נעניתי לכם עצמות בית שמאי ומה סתומות שלכם כך מפורשות על אחת כמה וכמה, אלמא סבירא ליה לגמרי כבית שמאי, ומטעם משום דבית שמאי חריפי טפי:

1. **תלמוד בבלי מסכת עירובין דף ו עמוד ב**

ומי עבדינן כתרי חומרי? והא תניא: לעולם הלכה כבית הלל, והרוצה לעשות כדברי בית שמאי - עושה, כדברי בית הלל - עושה. מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל - רשע, מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל - עליו הכתוב אומר הכסיל בחשך הולך, אלא, אי כבית שמאי - כקוליהון וכחומריהון, אי כבית הלל - כקוליהון וכחומריהון. הא גופא קשיא: אמרת לעולם הלכה כבית הלל והדר אמרת הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה! - לא קשיא; כאן - קודם בת קול, כאן - לאחר בת קול. ואיבעית אימא: הא והא לאחר בת קול, **תלמוד בבלי מסכת עירובין דף ז עמוד א** ורבי יהושע היא, דלא משגח בבת קול.

1. **רש"י מסכת עירובין דף ז עמוד א**

ור' יהושע - בפרק הזהב בבבא מציעא (נט, ב).

1. **חידושי הריטב"א מסכת עירובין דף ז עמוד א**

ור' יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול. פי' רש"י ז"ל דאמר הכי בפרק הזהב (ב"מ נ"ט ב') גבי תנורו של עכנאי, וק"ל דהתם רבנן מודו ליה ואילו הכא פליגי עליה וסברי דהלכתא כב"ה, וי"ל דשאני התם שהתריס ר' אליעזר כנגד המרובין וקבלתם ולפיכך אין משגיחין בבת קול שכבר אמרה תורה אחרי רבים להטות, מה שאין כן בזו דב"ה נפישי אלא דב"ש מחדדי טפי.

1. **שו"ת הר"י מיגאש סימן קמט**

שאלה אם תגמר העדות על שמיעת הקול מבלתי ראיית האיש כמו מי שהיה יושב במקום אחד ושמע את חבירו מקלל או מנדה אי יעיד על חבירו בעדו' ואם זה יצא ממה שאמרה המשנה מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי כו' שהעמידוה כשראו לו דמות אדם וחזו ליה בבואה דבבואה באופן שיצא מכלל היותו שד ונצריך ג"כ לכיוצא בזה בזולת הגט. או נאמר שעיקר מה שאנו צריכים לזה הוא בגט דאיסורא הוא אבל בזולת האיסור לא או נקיש זה ממה שאמרו במקום אחר העדים כותבין אף על פי שאין מכירים לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה.

תשובה אם הכיר האדם את דברי חבירו יכול הוא להעיד עליו במה שאמרו שישמע ממנו ואף על פי שאינו רואהו. והנה מצאנו רז"ל דנין בטביעות קלא כמו שאמרו דאי לא תימא הכי סומא האיך מותר באשתו ובני אדם האיך מותרים בנשותיהן בלילה אלא בטביעות קלא הכא נמי בטביעות קלא ואמרו עוד מעידים לאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול ומעשה באחד שעמד ואמר אני פב"פ נשכו נחש והרי הוא מת והלכו ולא מצאו שם אדם והתירו את אשתו אלא שאין דנין בבת קול אא"כ הכירו קולו ודבריו אחר שתראה לו בבואה דבבואה באופן יובטח מהיותו שד וכמ"ש ודלמא שד הוא והעמידוה בדחזי ליה בבואה דבבוא' ובזה העמידו משנת מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי כו'. וא"ת שמא לא נסמוך על בת קול אלא בהתרת עגונה בלבד. תשובתך הרי הראי' הראשונה שזכרנו אינה בהתרת עגונה ועכ"ז סמכנו על טביעות קלא ודננו בה והוא מה שאמרו אלא מעתה סומא כו'. ואמרו ההוא דאכמין ליה עדים לחברי' אחורי גדר ואמר לו מנה לי בידך ואמר לו הן אמר לו עירי ושכבי להוו עלך סהדי כו' שנר' שאם אמר הן עירי ושכבי ליהוו עלאי סהדי היתה עדותם עדות ואף על פי שהיו אחורי הגדר ולא ראו אותו אלא שמעו קולו בלבד והכירו אותו. וא"ת אפשר שהעדים ראו אותו והכירוהו והוא לא ראה אותם. תשובה אין לנו להכניס במאמר מה שאינו מפורש בו בלתי ראייה.

1. **שולחן ערוך אבן העזר הלכות אישות סימן יז סעיף י**

מא] לד) (ת') שמעו קול שאומר: איש פלוני מת, והלכו ולא מצאו שם אדם, <ה> משיאין את אשתו. מב] ואם שמעו קול זה מג] בשדה או מד] בחורבה, אין משיאין על פי אותו קול, כו (כ) {מט} לה) דחיישינן {נ} שמא ל'} שד (א') הוא, לו) כיון שיצא הקול ממקום שהשדים מצויים שם.

1. **אנציקלופדיה תלמודית כרך ה, בת קול [המתחיל בטור א]**

משתמשים בבת קול[[1]](#footnote-1)27, שאם בלבו להתחיל דבר ושמע קול, הן או לאו, ילך אחריו ואין כאן משום ניחוש[[2]](#footnote-2)28, שנאמר[[3]](#footnote-3)29: ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו[[4]](#footnote-4)30. וכן אמרו על ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש חשקה נפשם לראות פני שמואל בבבל, אמרו נלך אחר שמיעת בת קול, עברו לפני תינוקות של בית רבן ושמעו קולם שלמדו ושמואל מת[[5]](#footnote-5)31, לקחו הדבר לסימן ולא ירדו לבבל, וכן היה[[6]](#footnote-6)32.

1. **תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נא עמוד ב**

גמרא. תנו רבנן, דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה: בית שמאי אומרים, מברך על היום ואחר כך מברך על היין, שהיום גורם ליין שיבא וכבר קדש היום ועדיין יין לא בא; ובית הלל אומרים: מברך על היין ואחר כך מברך על היום, שהיין גורם לקדושה שתאמר. דבר אחר: ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה. תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם. והלכה כדברי בית הלל. מאי דבר אחר? - וכי תימא התם תרתי והכא חדא - הכי נמי תרתי נינהו: ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה, תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם. והלכה כדברי בית הלל - פשיטא! דהא נפקא בת קול! - איבעית אימא: קודם בת קול, ואיבעית אימא: לאחר בת קול,

1. **תהלים פרק כה פסוק יב - יד, יב-יד**

(יב) מִי־זֶ֣ה הָ֭אִישׁ יְרֵ֣א ה֑' י֝וֹרֶ֗נּוּ בְּדֶ֣רֶךְ יִבְחָֽר: (יג) נַ֭פְשׁוֹ בְּט֣וֹב תָּלִ֑ין וְ֝זַרְע֗וֹ יִ֣ירַשׁ אָֽרֶץ: (יד) ס֣וֹד ה֭' לִירֵאָ֑יו וּ֝בְרִית֗וֹ לְהוֹדִיעָֽם:

1. **משנה מסכת ידים פרק ד משנה ג**

בו ביום אמרו עמון ומואב … וכשבא ר' יוסי בן דורמסקית אצל **רבי אליעזר** בלוד אמר לו מה חדוש היה לכם בבית המדרש היום אמר לו נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית **בכה רבי אליעזר** ואמר (תהלים כה) **סוד ה' ליראיו** ובריתו להודיעם צא ואמור להם אל תחושו למנינכם מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית:

1. **תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה טז**

אמר ר' יוסי בן דורמוסקית אני הייתי עם זקנים הראשונים כשבאין מיבנה ללוד ובאתי ומצאתי את ר' אליעזר שהיה יושב בחנות של נחתומין בלוד אמר מה חידוש היה לכם בבית המדרש היום אמרתי לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין אמר לי אף על פי כן מה חידוש היום אמרתי לו את ההלכות ואת התשובות במינין **וכשהגעתי לזה זלגו עיניו דמעות אמר סוד י"י ליראיו ובריתו להודיעם ואומר כי לא יעשה י"י אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים** צא אמור להן אל תחושו למניניכם מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי שקיבל מן הזוגות והזוגות מן הנביאים ונביאים ממשה הלכה למשה מסיני שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית:

1. **תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ג עמוד ב**

משום מעשה שהיה. דתניא: מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית שהלך להקביל פני **;** בלוד, אמר לו: מה חידוש היה בבית המדרש היום? - אמר ליה: נמנו וגמרו: עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית. אמר לו: יוסי! פשוט ידיך וקבל עיניך. פשט ידיו וקבל עיניו**. בכה רבי אלעזר ואמר: סוד ה' ליראיו ובריתו** **להודיעם**.

1. 27 . מגילה לב א וירושלמי שבת פ"ו ה"ט. [↑](#footnote-ref-1)
2. 28 . רש"י מגילה שם, ועי"ש בתוס'. [↑](#footnote-ref-2)
3. 29 . ישעיה ל כא. [↑](#footnote-ref-3)
4. 30 . מגילה שם וירושלמי שבת שם. ועי' מאירי סנהדרין עמ' 250 שהביא רמז לדבר מן המקרא: ושמעת מה ידברו ואחר תחזקנה ידיך (שופטים ז יא). וע"ע ניחוש על התנאים המבוארים במגילה שם שיהיה קול איש בעיר וקול אשה בשדה וכו'. [↑](#footnote-ref-4)
5. 31 . שמואל א כח ג. [↑](#footnote-ref-5)
6. 32 . ירושלמי שבת שם. ועי' על גדרי בת קול השונים בארוכה בשו"ת מהר"ץ חיות ח"ב סי' ו. [↑](#footnote-ref-6)