מסכת ברכות – דף-מקורות 8

(1) לסיים את המקורות מדף 7

(2) גמרא דף לו. "קמחא דחיטי ... הנאה מיניה בעי ברוכי", רש"י, תוס'

מה סברת רב נחמן לברך עליו שהכל, ומה סברת רב יהודה לברך האדמה?

רי"ף, רבינו יונה, רא"ש

רשב"א (עד "וקשי לקוקני לא שכיח למיכליה"), רא"ה (עד "דלא חזיא לכוס כלל וכדפרישנא לעיל"), [ריטב"א]

בה"ג ברכות פרק ו "קמחא דחטי ... והלכתא כרב נחמן"

[אור שמח הל' ברכות ג:ב]

פסק הלכה – שו"ע רח:ה, [משנ"ב שם]

[בענין איסור מוקצה בקמח, עיין עוד רא"ש ביצה סוף פרק ג "אבל בשבת אין להתיר ...", ב"ח או"ח שכה:ב ד"ה ומה שכתב ובספר התרומה כתב פנים לאיסור ולהיתר, שמירת שבת כהלכתה כ:כח; ואכמ"ל]

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שישי עמוד סא

קמחא דחטי, רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, רב נחמן אמר שהכל, רב יהודה אמר בורא פרי האדמה אף על גב דאישתני במילתיה קאי, ורב נחמן אמר שהכל כיון דאישתני אשתני, ולגריעותא אישתני דחטי מתעבדן כסאני ומיתכלן, וקימחא בעיניה לא אכלין אינשי, והלכתא כרב נחמן.

חדושי הרא"ה מסכת ברכות פרק ו - כיצד מברכין

קמחא דחטי, רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, ורב נחמן אמר שהכל נהיה בדברו. וכתב רבנו ז"ל ומסתברא כרב נחמן דלא רגילי אינשי לספויי קמחא, פי' וכל היכא דלא רגילי אינשי למיכל הכי מברך שהכל, והכי פסקי רבוואתא, כלומר כרב נחמן, פי' ובגמ' לאו הכין משמע, דפרישנא פלוגתיהו משום דאישתני ופליגי אי אמרינן כיון דאישתני במלתיה קאי למהוי פרי או לא, אלמא לכולי עלמא קמח חטים ראוי לכוס הוא ואפי' לרב נחמן, דאי אמרת לרב נחמן לא חזיא לכוס למה לי למיתיה עלה משום טעמא דאישתני ומשום הכי קאמר דאינו מברך עליה בורא פרי האדמה, תיפוק לי משום דלא חזי לכוס, אלא שמע מינה דכולי עלמא ראוי לכוס הוא אלא הכא טעמא דרב נחמן משום דאישתני ואית ליה עלויא אחרינא בפת, וכל היכא דאשתני ואית ליה עלויא אחרינא ועומד לכך ומיחסר מעשה אש כגון אפייה ודכוותא בהא ודאי נפק ליה ביני ביני מתורת פרי ולא חשיב עד דאתי לידי ההוא עלויא והכי איתא בגמרא. ומסתברא ודאי דהלכה כרב נחמן, דרב יהודה ורב נחמן הלכה כרב נחמן וכל דכן קרא חייא וקמחא דשערי דלא חזו כלל, דלא מברכינן עליהו בורא פרי האדמה אלא שהכל, ובהדיא אמרינן עליהו בגמרא דלא חזו לכוס כלל. פי' וכיון דאמרינן דכולי עלמא קמחא דחטי חזיא לכוס, שמעינן מינה לענין פת פלטר גוי במקום שאין פלטר ישראל שנאפה בשבת לצורך גוי שהוא מותר לישראל בשבת דמשום מלאכה ליכא כיון דלצורך גוי עשאה, ולא חשו אלא בעושה לצורך ישראל והתם חשו אפילו בנעשה בהיתר כגון מבשל לחולה חששו שמא ירבה בשבילו, אבל בעושה לצורך גוי לא חשו לדבר כלל משום איסור מלאכה, ומשום איסור מוקצה ליכא כל היכא דמעיקרא ראוי לכוס, ולאפוקי פת שעורים דודאי אסיר משום מוקצה, דקמחא דידיה אמרינן בגמ' דלא חזיא לכוס כלל וכדפרישנא לעיל.

אור שמח הלכות ברכות פרק ג הלכה ב

[ב] אכל קמח מברך לפניו שהכל ולאחריו בורא נפשות רבות.

ועיין בכסף משנה, בגמרא (ברכות) דף ל"ו ע"א קמחא דחיטי כו' שמן זית מברכין עליו ב"פ העץ כו', התם לית ליה עלויא אחריני, הכא אית ליה עלויא אחרינא בפת כו' ע"ש.

וקשה מהא דתניא לקמן דף נ' ע"ב יין עד שלא נתן לתוכו מים כו' אלא ב"פ העץ כו', משנתן לתוכו מים מברכין עליו ב"פ הגפן כו', ואם כן קשה, דיין עד שלא נתן לתוכו מים הא אשתני, ובכל זה מברכין עליו ברכתו שעל הענבים גופייהו ב"פ העץ, ותמן ג"כ איכא עלויא אחריני, היינו כשיתן לתוכו מים, דאז יברכו עליו ב"פ הגפן, ומדר' אליעזר נשמע לרבנן, דבהא לא פליגי עליו, רק דסברו דעד שלא נתן לתוכו מים גם כן מברכין עליו ברכה חשובה, ודחוק לחלק דתמן ליכא העלויא מצד עצמו, רק על ידי תערובות מים, אבל הכא המים שמערבין בהפת הלא האש מוציא, ורק ההשתנות מצד עצמו, שנעשה לחם ואפוי, ואית ליה בעצמותו עלויא אחריני, ויתכן לאמר דבקמחא אית ליה עלויא, שכן יעשה לחם, שחשוב טפי, דלחם קרב ג"כ על מזבח, כמו שתי הלחם, וקדוש בהיכל, כמו לחם הפנים, וצד מזבח נותן חשיבות אצל ברכה, כדאמר לעיל ריש פירקא (לה, א) אבל יין דחשיבותו שיתן בו מים הוא רק להדיוט, אבל למזבח חי כשר דוקא ולא מזוג, כדתניא בספרי (במדבר כג) ויעוין פרק המוכר פירות ב"ב צ"ז ע"ב, לכן חשוב דלית ליה עלויא אחריני, ואף על גב דאשתני במילתיה קאי, ונכון: