63) 

 (2)

תמנורה פט: צ"מ ו. [ע"ז

דקדושין

ס"ד] : ד) [

* וn
 ( עמ ח קיע ( טוֹ


- 1 -

 * دлй
 מו לא מצית למישקל מינה טמי דאמירחו לגבוּ עו'בדכחיב(ויקרא מו) ואיש כי יקריש [וגו'] (דנרים כני מוצא שפחיך תשמור [וגו'] אלא


הגהות הב״ח
 וצו

 ון וכוֹ : צוס
 יצו משום ירושה :
 חתון אף גורם להן שכועסין עליו דקאז עקר נחלה דאוריימא: רשב"ג .
 אי לפלוגי: גבּ״ מי סליגי כוּ. דאפילו אין צניו ועכגיס כשורה אין כוח
 מַ
 עטרות דינאי המלך : וצין צינימא. דג לאורך אששהו שינדה:
 לאורך עטרות המנֹך :צדמי קלילי .


 כהן לאורים ותומים כאזדם שמוֹמר למביכו עד שיכמ משיח ,אפור וחושן מיהא לא בטנו,דאין כהן משמש בלא
 שלאן תפחח לומר בכך וכך אמננה להקאדש דכיון דשימת לה בדמי קאילי |









 אבּ的 אֵר
עבד,ד)אלא מהא ליבא למשמע מינה,מאי

 ממשרא" ת" ת"ר ? מה עשה יונחת בן עוחאל,מקר שלישו, שהקדישי放 יכול להוציא את מה שמברתי ומה שהקדשתי אתה יכול להוציא מה שהחזרתי אם (2) הויי עלהּ (2)

## f

 ויערער על מתנה האות יוציא מן
 יוציא מיך זה ושממא זה המעשה
 לבו
 כוּ . נראה לרשכ"מ דהטוֹ גברא דכתב נכסיו ניהונמן בן עוזיאל הדיר נכסיו מבנו (7) בחייו ובמותו והיה סבור שמאי שנמן ליהונקן ע"מ שימן לכני וליה סבור שהחזיכ הכל ועל קן בא טליו לומר שע"י מתנה זו לא האתבו בהקהבניסבמו מעשה דבים חורון שלא הותר האב ע״י מתנת הבן והשיב לוֹ יהונקן אינו כמו שאתה סבור דהתט לא היתה מתנה גמורה אנצ זו מחנה גמורה למבור ולהקדיש וקן משמע נירושלמי בנדרים דקאמר יהונתן בן עוזיאל הדירו אניו מנכסיו עמ7 וכתבו לשמאי מה עשה שמאי מכר מקאתם והקדיש מקצחם ונמן g


 מחאה לזה ומאתה לזה כדין 'ממון המוטל בספק'ורביט חנגאל פירש תורה אור חלצחמ נית הקברות : למו טינו
דשלמ לו'. וכיון דראשון ראוי ניוכשו
 עיציש מרבל פן יאמד רבל בנצו אימוֹ לא היימי בכאן היה דן דין שקר וכן כל דינין שהוא דן שלא בפני": קכאן ענין. רכא ננחמו"אמי ה' בעתה "סמחישנה" בטת שהצויקים אריכין לישועה הקצ״ה ממציאה להם אף אמה אמי יודע בך שמעונלְ
 עכשיו וימנגי לי הקב"ה קודם שהגטת
 שעשה טשוי. מילתמא דפשיטא טיא ומשום סיפא נקט לה דאסור לעשות כן : אין רומ מכמים נומה הימנו .


#### Abstract

ההוא ראמר ליה לחבריה"נבםי לך ואחריך לפתלוני" וראשון ראוי ליורשו בוּה, לשכיב רארשׁ  ר



 נכםיו לאתרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו בשב"ג אומר אם לא היו בניו נוהגים כשורה זכור לטוב : :






















 .

ובנו:1 הלאשכה אוחם שנת יועו לו:
 דשניר עבים אחת דהנניםן טעום דבנו לא הא היה נוהע צשורה ובשוּ

 אלטא דלא סליעי רבנן אר' טםשען בן נמליאל: אדרכה מדקאשר, באירך

 כשורה שה שקדישן דמשׁום עון עעטל מבני






 השלים לבני טשוי משום
 להבנריח נכסים מבני והשתחא חוֹרח לנוּ רנים ועברת על דעת הנוח
 אינה מתנה: אבר ליה

[^0]
[^0]:    
    

