הרב שמואל דוב ווייס

**לחם משנה** (#2)

גדר של מעשה מצוה

**גמ'** לט: ["א"ר אבא ובשבת... לא מתחזי כרעבתנותא "], **רש"י** שם

**גמ'** שבת קיז: ["אמר רבי אבא בשבת... לא מיחזי כרעבתנותא"]

**רש"י** שם (בפרט ד"ה לבצוע, לקטו כתיב, בצע לכוליה)

**שמות** ט"ז:ד'-ה',כ"ב

**רש"י** שם:ה',כ"ב (ד"ה לקטו)

**רמב"ם** הל' ברכות (ז:ד)

**מאירי** לט: (ד"ה חייב אדם)

**רשב"א** שם (ד"ה רבי זירא)

**שיטה מקובצת** שם (ד"ה חייב אדם, רבי זירא, אמר ר' אשי)[[1]](#footnote-1)

**ריטב"א** שבת קיז: (ד"ה רבי זירא)

**שו"ע** או"ח (רע"ד:א-ב)

**משנה ברורה** שם (ס"ק ג'-ד')

הוצאת אחרים ידי חובה

**גמ'** פסחים קו. ["ת"ר זכור את... עיניו בראשו"]

**תוס'** שם (ד"ה הוה גחין ושתי)

**רא"ש** פסחים (י':ט"ז) ["וכן בשבת... לחם משנה"]

**רא"ש** ברכות (ז:ט"ו) ["וכן בהמוציא... לחם בשבת"]

שיטה מקובצת מסכת ברכות דף לט עמוד ב

חייב אדם לבצוע על שתי ככרות בשבת. פירוש ולבצוע משתיהן. מאי טעמא לחם משנה כתיב:

ר' זירא בצע אכולה שירותיה. פירש רש"י ז"ל פרוסה גדולה שיהא די לו לכל הסעודה. והנכון שהיה בוצע על הככרות כולן שהיה בדעתו לאכול באותו סעודה דכיון דבעינן לחם משנה היה מרבה בהן לכבוד שבת. והא מיחזי כרעבתנותא. פירוש כשיבצע על ככרות הרבה:

אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דהוה שקיל תרתי ובוצע חדא אמר לקטו כתיב. פירוש כי כתיב לחם משנה בלקיטה אבל בבציעה לא כתיב וכיון ששתיהן תחת ידיו דומיא דלקיטה סגי ליה לבצוע באחת:

1. See below [↑](#footnote-ref-1)