הרב שמואל דוב ווייס

**מי פירות ומי שלקות** (#1)

רקע

**גמ'** לח. ["ואמר מר בר רב אשי האי דובשא... פוטר"], **רש"י** שם

**גמ'** לט. ["אמר רב פפה פשיטא... ככולהו שלקי"], **רש"י** שם

**גמ'** לו. ["קמחא דחיטי... עלויא אחרינא בפת"], **רש"י** שם

**משנה** לה. ["כיצד מברכין... פרי הגפן"], **רש"י** שם

**גמ'** לה: ["חוץ מן היין... אצל כל אדם"], **רש"י** שם

אופי[[1]](#footnote-1) החסרון של "זיעה בעלמא"

**גמ'** לח. ["ואמר מר בר רב אשי האי דובשא... כדמעיקרא"]

**רש"י** שם [בפרט ד"ה זיעה בעלמא הוא]

**רא"ה** שם (ד"ה ואמר מר בר רב אשי דובשא דתמרי)

**גמ'** חולין קכ. ["תנן התם הקפה... לרבות את השותה"], קכ: ["והא דתניא... הבא מאיליו הוו"], **רש"י** שם

**שו"ת חכם צבי** (סימן כ')[[2]](#footnote-2)

שו"ת חכם צבי (סימן כ')

שאלה: יין שרף הנעשה מחמץ דגן גמור מהו דינו בפסח אם אסור בבל יראה ובל ימצא כחמץ דאורייתא או אינו אלא דרבנן:

תשובה: בפ' העור והרוטב דף ק"כ תני' המחהו וגמעו אם חמץ הוא ענוש כרת ומוכח בגמ' דלאו דוקא אם המחה החמץ גופי' אלא אף המשקין היוצאין ממנו כמותו דמייתי בתר הכי הא דתני' הטבל והחדש וכו' משקין היוצאין מהן כמותן ופירש"י חדש שעושה שכר מן השעורין וקאמר בגמ' מנלן וכי תימא ליגמר מהנך (פירוש מחמץ וחלב ואינך דמייתי לעיל) מה להנך שכן איסור הבא מאליו הא קמן דאילו הוה מצינן למילף מחמץ ולא הוה ליה פירכת איסור הבא מאליו ניחא הא דתניא בחדש דמשקין היוצאין מהן כמותו ואי ס"ד דבחמץ משקין היוצאין ממנו אינן כמותו אלא דוקא בשותה גוף האיסור הא ליכא למיגמר כלל מחמץ ואינך אלא ודאי כדאמרינן והכי מוכח מהא דאמר התם אהא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן למה לי ליגמור מהני וכו' ואי ס"ד דדוקא בשותה הגוף ולא מאי דנפיק מיניה מאי פריך מהטמאים דאתי לרבויי צירן ורוטבן אלא ודאי דמשקין היוצאין מחמץ כחמץ גופיה דמי.

1. =Nature [↑](#footnote-ref-1)
2. See below [↑](#footnote-ref-2)